سوره انبیاء

ثواب قرائت

۱

(انبیاء/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْأَنْبِیَاءِ حُبّاً لَهَا کَانَ کَمَنْ رَافَقَ النَّبِیِّینَ أَجْمَعِینَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ کَانَ مَهِیباً فِی أَعْیُنِ النَّاسِ حَیَاهًَْ الدُّنْیَا.

امام صادق (هرکس که از سر عشق به پیامبران (سوره‌ی انبیاء را بخواند، به‌مانند این است که در بهشت‌های پرنعمت، همراه تمامی پیامبران (بوده است و در دنیا در چشم مردم پرابهّت خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۰

ثواب الأعمال؛ ص۱۰۸ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْأَنْبِیَاءِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ صَافَحَهُ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِ کُلُّ نَبِیٍّ ذُکِرَ اسْمُهُ فِی الْقُرْآنِ.

پیامبر (هرکس که این سوره را بخواند، خداوند حسابرسی او را آسان خواهد نمود و هر پیامبری که در آن سوره آمده، با او دست خواهد داد و بر او درود خواهند فرستاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۰

مستدرک الوسایل؛ ج۴، ص۳۴۵ / نورالثقلین/ البرهان

۳

(انبیاء/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَتَبَهَا فِی رَقِّ ظَبْیٍ وَ جَعَلَهَا فِی وَسَطِهِ وَ نَامَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَرْفَعَ الْکِتَابَ عَنِ وَسَطِهِ وَ هَذَا یُصْلِحُ لِلْمَرْضَی وَ مَنْ طَالَ سَهَرُهُ مِنْ فِکْرٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ یُبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.

امام صادق (هرکس آن را بر روی پوست آهویی بنویسد و آن را بر کمر خود ببندد و بخوابد، هنگامی‌که بیدار می‌شود، آن نوشته از روی کمرش برداشته می‌شود [به برکت این نوشته، مشکلات و عوارض و بیماری از میان او رخت می¬بندد]. این توصیه برای بیماران و هرکس که در اثر فکر و ترس یا بیماری نمی‌تواند بخوابد، مناسب است. چرا که به اذن خداوند شفا می‌یابد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۰

البرهان

آیه اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ [1]

حساب مردم به آنان نزدیک شده، درحالی‌که در غفلتند و روی گردانند!

۱

(انبیاء/ ۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ قَالَ: قَرُبَتِ الْقِیَامَهًُْ وَ السَّاعَهًُْ وَ الْحِسَابُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ؛ منظور این است که قیامت و حساب و کتاب نزدیک است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۰

القمی، ج۲، ص۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَهًٌْ کَصُبَابَهًِْ الْإِنَاء.

امام علی (دنیا پشت کرده است و شتابان می‌رود، و از آن جز اندکی باقی نیست، همچون قطره‌های مانده بر ظرفی که آب آن را ریخته‌اند و تهی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۰

نهج البلاغه، ص۸۴ / نورالثقلین

آیه ما یَأْتیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ [2]

هیچ یادآوری تازه‌ای از سوی پروردگارشان برای آن‌ها نمی‌آید، مگر آنکه آن را می‌شنوند درحالی‌که سرگرم بازی‌اند.

۱

(انبیاء/ ۲)

الرّضا (علیه السلام) - عن صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ سَأَلَنِی أَبُوقُرَّهًَْ الْمُحَدِّثُ صَاحِبُ شُبْرُمَهًَْ أَنْ أُدْخِلَهُ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَسورهًُْ الأنبیَاء (رَائِضِ وَ الْأَحْکَامِ حَتَّی بَلَغَ سُؤَالُهُ إِلَی التَّوْحِیدِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ عَنْ کَلَامِ اللَّهِ لِمُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَیِّ لِسَانٍ کَلَّمَهُ بِالسُّرْیَانِیَّهًِْ أَمْ بِالْعِبْرَانِیَّهًِْ فَأَخَذَ أَبُوقُرَّهًَْ بِلِسَانِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَسْأَلُکَ عَنْ هَذَا اللِّسَانِ فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا تَقُولُ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یُشْبِهَ خَلْقَهُ أَوْ یَتَکَلَّمَ بِمِثْلِ مَا هُمْ مُتَکَلِّمُونَ وَ لَکِنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ لَا کَمِثْلِهِ قَائِلٌ فَاعِلٌ قَالَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ کَلَامُ الْخَالِقِ لِمَخْلُوقٍ لَیْسَ کَکَلَامِ الْمَخْلُوقِ لِمَخْلُوقٍ وَ لَا یَلْفَظُ بِشِقِّ فَمٍ وَ لَا لِسَانٍ وَ لَکِنْ یَقُولُ لَهُ کُنْ فَکَانَ بِمَشِیَّتِهِ مَا خَاطَبَ بِهِ مُوسَی (علیه السلام) مِنَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ مِنْ غَیْرِ تَرَدُّدٍ فِی نَفَسٍ فَقَالَ أَبُوقُرَّهًَْ فَمَا تَقُولُ فِی الْکُتُبِ فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) التَّوْرَاهًُْ وَ الْإِنْجِیلُ وَ الزَّبُورُ وَ الْفُرْقَانُ وَ کُلُّ کِتَابٍ أُنْزِلَ کَانَ کَلَامَ اللَّهِ تَعَالَی أَنْزَلَهُ لِلْعَالَمِینَ نُوراً وَ هُدًی وَ هِیَ کُلُّهَا مُحْدَثَهًٌْ وَ هِیَ غَیْرُ اللَّهِ حَیْثُ یَقُولُ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً وَ قَالَ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ وَ اللَّهُ أَحْدَثَ الْکُتُبَ کُلَّهَا الَّتِی أَنْزَلَهَا فَقَالَ أَبُوقُرَّهًَْ فَهَلْ یَفْنَی فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَنَّ مَا سِوَی اللَّهِ فَانٍ وَ مَا سِوَی اللَّهِ فِعْلُ اللَّهِ وَ التَّوْرَاهًُْ وَ الْإِنْجِیلُ وَ الزَّبُورُ وَ الْفُرْقَانُ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَی أَ لَمْ تَسْمَعِ النَّاسَ یَقُولُونَ رَبُّ الْقُرْآنِ وَ إِنَّ الْقُرْآنَ یَقُولُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یَا رَبِّ هَذَا فُلَانٌ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِهِ قَدْ أَظْمَأْتُ نَهَارَهُ وَ أَسْهَرْتُ لَیْلَهُ فَشَفِّعْنِی فِیهِ وَ کَذَلِکَ التَّوْرَاهًُْ وَ الْإِنْجِیلُ وَ الزَّبُورُ کُلُّهَا مُحْدَثَهًٌْ مَرْبُوبَهًٌْ أَحْدَثَهَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ هُدًی لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُنَّ لَمْ یَزَلْنَ فَقَدْ أَظْهَرَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِأَوَّلِ قَدِیمٍ وَ لَا وَاحِدٍ وَ أَنَّ الْکَلَامَ لَمْ یَزَلْ مَعَهُ وَ لَیْسَ لَهُ بَدْءٌ وَ لَیْسَ بِإِلَه.

امام رضا (صفوان‌بن‌یحیی گوید: «: ابو قرّه محدّث رفیق شبرمه از من خواست تا ترتیب ملاقات او را با امام رضا (بدهم. من نیز اذن دخول گرفتم و آن حضرت اجازه فرمود. ابو قرّه داخل شد و از امام (مسائلی در حلال و حرام و فرایض و احکام پرسید، تا اینکه رسید به پرسش‌های توحیدی و گفت: «قربانت گردم! نحوه کلام خداوند با موسی (را توضیح فرمایید»؟ فرمود: «خدا و رسول او داناترند که به چه زبانی با او سخن راند، به زبان سریانی یا عبرانی». ابوقرّه با اشاره به زبان خود گفت: «فقط از این زبان از شما سؤال می‌کنم»! فرمود: «سبحان اللَّه از این طرز تفکّر! و پناه بر خدا در شباهت او به خلق، یا تکلّم حضرت حقّ همچون سخنرانان، و لیکن تبارک و تعالی هیچ چیزی مانند او نیست؛ نه گوینده و نه عمل‌کننده‌ای». پرسید: «پس چگونه بوده»؟ فرمود: «کلام آفریننده به مخلوق همچون کلام مخلوق با مخلوق نیست، و نه با حرکت لب و زبان، بلکه به او می‌فرماید: «بشو»! و کلام حضرت حقّ با موسی (بنا بر مشیّت او از امر و نهی بود، بدون آنکه تردّدی در نفس پیش آید». ابو قرّه پرسید: «نظر شما درباره کتب [آسمانی] چیست»؟ فرمود: «تورات و انجیل و زبور و فرقان و هر کتابی که نازل شده، همه و همه کلام خداوند است که آن‌ها را برای روشنایی و هدایت جهانیان نازل فرموده است. و همه آن‌ها محدّث (پدیده) می‌باشند و آن غیر خود خداوند است، آنجا که فرماید: أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً و نیز: ما یَأْتیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُون و خود خداوند سبب تمام کتاب‌هایی می‌باشد که نازل فرموده است». ابو قرّه گفت: «آیا آن‌ها فنا و نابود نمی‌شوند»؟ فرمود: «اجماع مسلمین است که هرچه جز خدا نابود می‌شود، و همه چیز جز خدا فعل اوست، و تورات و انجیل و زبور و فرقان نیز فعل اویند. آیا نشنیده‌ای که مردم می‌گویند: «ربّ قرآن» و خود قرآن در روز قیامت می‌گوید: «یا ربّ! آن فلانی است. حال اینکه ربّ او را از خودش بهتر می‌شناسد روزش عطشان و شبش بیدار بود، شفاعت مرا درباره او بپذیر». و همچنان است کار تورات و انجیل و زبور، و همه آن‌ها محدّث (پدیده) و مخلوقند. محدّث (پدید آورنده) آن‌ها کسی است که هیچ کس مانند او نیست، و مایه هدایت برای عاقلان است. پس کسی که می‌پندارد پیوسته با او بوده‌اند، در اصل می‌گوید که خداوند نخست قدیم و یکتا نیست، و کلام پیوسته با او بوده و ابتدایی ندارد و معبود نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۲

بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۳۴۳ / نورالثقلین

آیه لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ [3]

و دل‌هایشان در بی‌خبری فرو رفته است. و ستمکاران پنهانی نجوا کردند [و گفتند]: «آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟! آیا به سراغ سحر می‌روید، درحالی‌که [چشم داريد و] می‌بینید»؟

۱

(انبیاء/ ۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ قَالَ: مِنَ التَّلَهِّی.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ؛ این ناشی از سرگرمی و مشغول‌شدن آنان [از امور اخروی] می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۲

نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مَعْنَاهُ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ مُسْتَهْزِئِینَ غَافِلَهًًْ قُلُوبُهُمْ عَمَّا یُرَادُ بِهِ.

ابن‌عبّاس (معنای آیه [این است که] به قرآن گوش می‌کنند درحالی‌که مسخره می‌کنند و قلب‌هایشان از آنچه اراده شده است غافل است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۲

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۲۱

۳

(انبیاء/ ۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِی‌ها حُسْناً قَالَ مَنْ تَوَلَّی الْأَوْصِیَاءَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (وَ اتَّبَعَ آثَارَهُمْ فَذَاکَ یَزِیدُهُ وَلَایَهًَْ مَنْ مَضَی مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَوَّلِینَ حَتَّی تَصِلَ وَلَایَتُهُمْ إِلَی آدَمَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها یُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ یَقُولُ أَجْرُ الْمَوَدَّةِ الَّذِی لَمْ أَسْأَلْکُمْ غَیْرَهُ فَهُوَ لَکُمْ تَهْتَدُونَ بِهِ وَ تَنْجُونَ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ قَالَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ أَوْلِیَاءِ الشَّیْطَانِ أَهْلِ التَّکْذِیبِ وَ الْإِنْکَارِ قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ یَقُولُ مُتَکَلِّفاً أَنْ أَسْأَلَکُمْ مَا لَسْتُمْ بِأَهْلِهِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ عِنْدَ ذَلِکَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَ مَا یَکْفِی مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَنْ یَکُونَ قَهَرَنَا عِشْرِینَ سَنَهًًْ حَتَّی یُرِیدُ أَنْ یُحَمِّلَ أَهْلَ بَیْتِهِ عَلَی رِقَابِنَا فَقَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا وَ مَا هُوَ إِلَّا شَیْءٌ یَتَقَوَّلُهُ یُرِیدُ أَنْ یَرْفَعَ أَهْلَ بَیْتِهِ عَلَی رِقَابِنَا وَ لَئِنْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَوْ مَاتَ لَنَنْزِعَنَّهَا مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ (ثُمَّ لَا نُعِیدُهَا فِیهِمْ أَبَداً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یُعْلِمَ نَبِیَّهُ (صلی الله علیه و آله) الَّذِی أَخْفَوْا فِی صُدُورِهِمْ وَ أَسَرُّوا بِهِ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمْ یَقُولُونَ افْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً فَإِنْ یَشَإِ اللهُ یَخْتِمْ عَلی قَلْبِکَ یَقُولُ لَوْ شِئْتُ حَبَسْتُ عَنْکَ الْوَحْیَ فَلَمْ تَکَلَّمْ بِفَضْلِ أَهْلِ بَیْتِکَ (وَ لَا بِمَوَدَّتِهِمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ یَقُولُ الْحَقُّ لِأَهْلِ بَیْتِکَ (الْوَلَایَهًُْ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ وَ یَقُولُ بِمَا أَلْقَوْهُ فِی صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَهًِْ لِأَهْلِ بَیْتِکَ (وَ الظُّلْمِ بَعْدَکَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُون.

امام باقر ( جابر از امام باقر (درباره‌ی آیه: و هرکس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی‌اش می‌افزاییم. (شوری/۲۳). نقل کرد که فرمود: «هرکس اوصیاء آل محمّد (را دوست بدارد و از ایشان پیروی کند. دوستی و ولایت پیامبران (و مؤمنین گذشته تا آدم (نصیب او می‌شود و بر ولایت آل محمّد (که دارد اضافه می‌گردد. این است تفسیر آیه: کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت. (نمل/۸۹) که موجب واردشدن به بهشت می‌گردد و این آیه اشاره به همان است بگو: «هر اجر و پاداشی از شما خواسته‌ام برای خود شماست. (سبأ/۴۷) به‌وسیله‌ی آن هدایت می‌شوید و از عذاب قیامت نجات می‌یابید. امّا به کسانی که دشمن خدا و پیرو شیطانند و تکذیب و انکار می‌کنند، می‌فرماید: [ای پیامبر]! بگو: «من برای دعوت نبوّت هیچ پاداشی از شما نمی‌طلبم، و من از متکلّفین نیستم! [سخنانم روشن و همراه با دلیل است]! . (ص/۸۶). گروهی از منافقین به یکدیگر گفتند: محمّد را بس نبود که بیست سال بر دوش ما سوار شد حالا تصمیم دارد که بستگان خود را بر ما تحمیل کند؛ چنین دستوری را خدا به او نداده از خودش می‌سازد، می‌خواهد خویشاوندان خود را بر ما مزیّت دهد، اگر کشته شود یا بمیرد این فرمانروایی را از خاندان او خواهیم گرفت. دیگر نخواهیم گذاشت بر ما حکومت کنند. خداوند خواست به پیامبر خود اطّلاع دهد که آن‌ها چه گفته‌اند و چه تصمیمی دارند، پس در این آیه فرمود: آیا می‌گویند: «او بر خدا دروغ بسته است»؟! درحالی‌که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مُهر می‌نهد [و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می‌گیرد]. (شوری/۲۴). می‌فرماید: «اگر بخواهم وحی را از تو قطع می‌کنم تا در مورد فضایل خاندان خود سخن نگویی و مردم را به محبّت آن‌ها وادار نکنی، و باطل را محو می‌کند و حقّ را بفرمانش پابرجا می‌سازد. (شوری/۲۴). ولی خداوند واقعیّت را می‌گوید که ولایت اختصاص به اهل بیت (تو دارد. خداوند به آنچه درون سینه‌هاست، داناست. (انفال/۴۳). او نسبت به همه چیز و آن کینه‌هایی که در دل از اهل بیت پیامبر (پنهان کرده‌اند، داناست. این آیه اشاره به همان است، وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۴

الکافی، ج۸، ص۳۷۹/ بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۲۵۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۵۳۲

۴

(انبیاء/ ۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَابِر عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا قَالَ الَّذِینَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ (حَقَّهُمْ.

امام صادق ( وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ، منظور کسانی هستند که در حقّ خاندان محمّد (ظلم کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۱۸/ البرهان

۵

(انبیاء/ ۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل… إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ وَ یَقُولُ بِمَا أَلْقَوْهُ فِی صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَهًِْ لِأَهْلِ بَیْتِکَ وَ الظُّلْمِ بَعْدَکَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُون.

امام باقر (منظور خداوند، آن دشمنی و ظلمی است که نسبت به خاندانت در دل خویش قرار داده‌اند، و مراد از آیه: وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنتُمْ تُبْصِرُونَ، نیز همین است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۴

الکافی، ج۸، ص۳۸۰/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(انبیاء/ ۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَیْ تَأْتُونَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ سَاحِر.

علیّ‌بن‌ابراهیم (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، منظور آن این است که آیا نزد محمّد (می‌روید حال آنکه [به گمان شما] او ساحر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۴

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۶۷/ البرهان

آیه قالَ رَبِّی یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ [4]

[پيامبر] گفت: «پروردگارم هر سخنی را، چه در آسمان باشد و چه در زمین، می‌داند و او شنوا و داناست».

۱

(انبیاء/ ۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قُلْ لَهُمْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) رَبِّی یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ یَعْنِی مَا یُقَالُ فِی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (ای محمّد (! به آن‌ها بگو: رَبِّی یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَاء وَالأَرْضِ، یعنی آنچه در آسمان و زمین گفته می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۶

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۶۷/ البرهان

آیه بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ [5]

آن‌ها گفتند: «[آنچه محمّد آورده وحى نيست] بلکه خواب‌هایی آشفته است، اصلاً آن را به دروغ به خدا بسته، بلکه او یک شاعر است [اگر راست مى‌گويد] باید معجزه‌ای برای ما بیاورد، همان‌گونه که پیامبران پیشین [با معجزات] فرستاده شدند».

۱

(انبیاء/ ۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ حَکَی اللَّهُ قَوْلَ قُرَیْشٍ فَقَالَ بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ أَیْ هَذَا الَّذِی یُخْبِرُنَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) یَرَاهُ فِی النَّوْمِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ افْتَراهُ أَیْ یَکْذِبُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَ فَهُمْ یُؤْمِنُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (سپس خداوند سخن قریش را نقل می‌کند که می‌گویند: بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ یعنی این چیزی که محمّد (ما را به آن می‌آگاهاند، در خواب می‌بیند. و بعضی از آنان گفتند که در مورد آن افترا می‌کند، یعنی دروغ می‌گوید. بعضی دیگر گفتند: بلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ کَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ، سپس خداوند جوابشان را می‌دهد و می‌فرماید: مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَفَهُمْ یُؤْمِنُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۶

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۶۷/ البرهان، فیه: «فرّد الله علیهم… الی آخر» محذوف

آیه ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَ فَهُمْ یُؤْمِنُونَ [6]

تمام آبادی‌هایی که پیش از این‌ها هلاک کردیم [به معجزات پيامبرانشان] ایمان نیاوردند، آیا این‌ها ایمان می‌آورند؟!

۱

(انبیاء/ ۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَ فَهُمْ یُؤْمِنُونَ قَالَ کَیْفَ یُؤْمِنُونَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ بِالْآیَاتِ حَتَّی هَلَکُوا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَفَهُمْ یُؤْمِنُونَ منظور خداوند این است که چگونه ایمان می‌آورند درحالی‌که گذشتگان به نشانه‌های خداوند ایمان نیاوردند تا اینکه به هلاکت رسیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۶

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [7]

ما پیش از تو، جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم، نفرستادیم [همه‌ انسان بودند] اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.

ما پیش از تو، جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم، نفرستادیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۷)

العسکری (علیه السلام) - قَالَ یُوسُفُ‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌زِیَادٍ وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا… ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) أَ وَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمْ یُخْلِ الدُّنْیَا قَطُّ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ إِمَامٍ مِنَ الْبَشَرِ أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ یَعْنِی إِلَی الْخَلْقِ إِلَّا رِجالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ یَبْعَثِ الملائکهًْ إِلَی الْأَرْضِ لِیَکُونُوا أَئِمَّهًًْ وَ حُکَّاماً وَ إِنَّمَا أُرْسِلُوا إِلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ (.

امام عسکری ( یوسف‌بن‌محمّد و علیّ‌بن‌محمّدبن‌سیّار از پدرانشان روایت کردند… سپس امام عسکری (فرمود: آیا نمی‌دانی که خدای عزّوجلّ هرگز دنیا را از وجود پیامبر یا امامی از بشر تهی نمی‌کند؟ آیا خدا نفرموده است: و نفرستادیم پیش از تو یعنی به مردم جز مردانی که به آن‌ها وحی کردیم از اهل آبادی‌ها. (یوسف/۱۰۹). و خبر داده است که فرشته‌ها را به زمین نفرستاده تا امام و حاکم باشند، بلکه آن‌ها به‌سوی پیامبران فرستاده شدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۶

بحارا لأنوار، ج۵۶، ص۳۲۱

اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید

۲ -۱

(انبیاء/ ۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ قَالَ آلُ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ؛ اهل ذکر، آل محمّد (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۶۷

۲ -۲

(انبیاء/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ عَنْ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی قَولِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ نَحنُ أهلُ الذِّکرِ.

امام علی (اصبغ‌بن‌نباته گوید: از امام علی (در مورد آیه: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ سؤال پرسیدم، فرمود: «ما اهل ذکر هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۱۸/ البرهان

۲ -۳

(انبیاء/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی قَالَ إِذَنْ یَدْعُونَکُمْ إِلَی دِینِهِمْ قَالَ ثُمَّ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

امام باقر (محمّدبن‌مسلم گوید: به امام باقر (عرض کردم: «همانا بعضی از ما گمان می‌کنند که مراد از آیه: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، یهود و نصاری می‌باشند»؟ ایشان فرمود: «بدین ترتیب آن‌ها شما را به دینشان فرا می‌خوانند. سپس می‌گوید: آن‌ها با دستشان به سینه‌شان اشاره کردند و گفتند: «ما اهل ذکر هستیم، و از ما باید سؤال شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۱۸/ البرهان

۲ -۴

(انبیاء/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - الْکِتَابُ: الذِّکْرُ، وَ أَهْلُهُ: آلُ مُحَمَّدٍ (.

امام صادق ( کتاب (قرآن)، ذکر است و اهل آن، آل محمّد (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

الکافی، ج۲، ص۲۶

۲ -۵

(انبیاء/ ۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنِ الْمَعْنِیُّونُ بِذَلِکَ فَقَالَ: نَحْنُ وَ اللَّهِ، فَقُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَلِکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا تَرَکْنَا ثُمَّ قَالَ: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِساب.

امام باقر (زراره گوید: از امام باقر (سؤال کردم که: «منظور از آیه: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، چه کسانی هستند»؟ فرمود: «به خدا قسم، آن به ما اشاره دارد». سپس گفتم: «پس باید از شما سؤال شود»؟ ا فرمود: «آری». گفتم: «و ما سؤال‌کنندگان هستیم»؟ فرمود: «آری». گفتم: «پس بر ما واجب است که از شما سؤال بپرسیم»؟ فرمود: «آری». گفتم: «و شما هم باید پاسخ سؤال‌هایمان را بدهید»؟ گفتند: «نه، این به ما بستگی دارد، اگر خواستیم جواب می‌دهیم و اگر نخواستیم، پاسخ نمی‌دهیم». سپس این آیه را تلاوت نمود: [و به او گفتیم]: این عطای ما است، به هرکس می‌خواهی [و صلاح می‌بینی] ببخش، و از هرکس می‌خواهی امساک کن، و حسابی بر تو نیست (تو امین هستی)! . (ص/۳۹) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

القمی، ج۲، ص۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۶

(انبیاء/ ۷)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (أَنَّهُ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (… الذِّکْرُ الَّذِی عَنْهُ ضَلَّ وَ السَّبِیلُ الَّذِی عَنْهُ مَالَ وَ الْإِیمَانُ الَّذِی بِهِ کَفَرَ وَ الْقُرْآنُ الَّذِی إِیَّاهُ هَجَرَ وَ الدِّینُ الَّذِی بِهِ کَذَّبَ وَ الصِّرَاطُ الَّذِی عَنْهُ نَکَبَ الْخُطْبَهًَْ إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهًِْ الْمُتَقَدِّمُهًِْ فِی أَوَائِلِ سُورَهًِْ النَّحْلِ فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللهِ إِلَی قَوْلِهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ فَرَاجِعْ الْبَتَّهًَْ.

امام باقر ( از امام باقر (روایت است: علی (فرمود: «… ذکری که از یاد رفته و او را از دست دادند منم و راهی که از آن برگشته‌اند راه من است و ایمان و گرایشی که نسبت به وی کافر شدند منم. و قرآنی که از او دوری جستند و دینی که او را تکذیب نمودند و راهی که از آن برگشتند. قرآن و دین و راه من است». و موارد دیگر که در اخبار بسیاری رسیده، و آنچه در اوایل سوره‌ی نحل آمده در تفسیر سخن خداوند عزّوجلّ: آن‌ها که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، در این دنیا جایگاه [و مقام] خوبی به آن‌ها می‌دهیم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر می‌دانستند! آن‌ها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکّل می‌کنند. و پیش از تو، جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نفرستادیم! اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید [تا تعجّب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است]! [از آن‌ها بپرسید که] از دلایل روشن و کتب [پیامبران پیشین آگاهند]! و ما این ذکر [قرآن] را بر تو نازل کردیم. (نحل/۴۴۴۱) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۳۸

بحرالعرفان، ج۱۰، ص۲۰۸

آیه وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا یَأْکُلُونَ الطَّعامَ وَ ما کانُوا خالِدینَ [8]

آنان را پیکرهایی که غذا نمی‌خوردند قرار ندادیم و عمر جاویدان هم نداشتند.

۱

(انبیاء/ ۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَهًًْ نَقِیَّهًًْ یَأْکُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا یَأْکُلُونَ الطَّعامَ.

امام باقر (زراره گوید: از امام باقر (درباره‌ی سخن خداوند: در آن روز که این زمین به زمین دیگر مبدّل می‌شود. (ابراهیم/۴۸). سؤال کردم. فرمود: «به نانی پاکیزه و تمیز مبدّل می‌شود که مردم از آن می‌خورند تا [خداوند] از حساب فارغ شود؛ و خداوند فرموده است: وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا یَأْکُلُونَ الطَّعامَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۰

مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۲۶۱/ بحارا لأنوار، ج۷، ص۷۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۳۷

آیه ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَیْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَکْنَا الْمُسْرِفِینَ [9]

سپس وعده‌ای را که به آنان داده بودیم، وفا کردیم. آن‌ها و هرکس را که می‌خواستیم [از چنگ دشمنانشان] نجات دادیم؛ و مسرفان را هلاک نمودیم!

آیه لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ کِتاباً فیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ [10]

ما بر شما کتابی نازل کردیم که تذکّر [و بيدارى] شما در آن است، آیا نمی‌اندیشید؟!

۱

(انبیاء/ ۱۰)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ کِتاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ قَالَ الطَّاعَهًُْ لِلْإِمَامِ بَعْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؛ منظور از آن، فرمانبرداری از امام بعد از پیامبر (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۰

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۱۸۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۱۹/ البرهان

آیه وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرینَ [11]

چه بسیار آبادی‌های ستمکاری را که در هم شکستیم و بعد از آن‌ها، قوم دیگری آفریدیم.

۱

(انبیاء/ ۱۱)

السّجّاد (علیه السلام) - أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّه فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ اللَّهُ بِمَا فَعَلَ بِالظَّلَمَهًِْ فِی کِتَابِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أَنْ یُنْزِلَ بِکُمْ بَعْضَ مَا تَوَاعَدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ فِی الْکِتَابِ وَ اللَّهِ لَقَدْ وَعَظَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِغَیْرِکُمْ فَإِنَّ السَّعِیدَ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ وَ لَقَدْ أَسْمَعَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ مَا قَدْ فَعَلَ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِینَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی قَبْلَکُمْ حَیْثُ قَالَ وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ إِنَّمَا عَنَی بِالْقَرْیَهًِْ أَهْلَهَا حَیْثُ یَقُولُ وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِین فَقَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ یَعْنِی یَهْرُبُونَ قَالَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهُمُ الْعَذَابُ قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ وَ ایْمُ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ عِظَهًٌْ لَکُمْ وَ تَخْوِیفٌ إِنِ اتَّعَظْتُمْ وَ خِفْتُم.

امام سجّاد (ای مردم تقوای خدا را پیشه کنید، از آنچه خدا شما را منع نموده، برحذر باشید. و از آنچه با ستمکاران کرده و در قرآن ثبت است، پند بگیرید. و از اینکه پاره‌ای از آنچه به ستمکاران وعده کرده بر شما فرود آید، در امان نمی‌باشید. به خدا شما پند داده می‌شوید و خوشبخت کسی است که از دیگری پند بگیرد. خدا به شما گوشزد کرده که با مردم ستمکار پیش از شما از شهرنشینان، چه کرده آنجا که می‌فرماید: وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِین، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ و فرمود: لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ؛ چون عذاب بر آن‌ها فرود آمد. گفتندای وای بر ما به‌راستی ما ستمکارانیم این سخن را ادامه دادند تا آن‌ها را خُرد و خاموش کردیم و درو نمودیم. (انبیاء/۱۵۱۴). به خدا این پندی برای شما و تخویفی است اگر بپذیرید و بترسید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۰

الکافی، ج۸، ص۷۲/ بحارا لأنوار، ج۷۵، ص۱۴۵/ أعلام الدین، ص۲۲۳، فیه: «یرهبون» بدل «یهربون» / الأمالی للصدوق، ص۵۰۳/ تحف العقول، ص۲۴۹/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۴۷

آیه فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ [12]

هنگامی‌که [نزديك‌شدن] عذاب ما را احساس کردند، ناگهان از [ترس] آن فرار کردند.

۱

(انبیاء/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ بَدْرِ‌بْنِ‌الْخَلِیلِ الْأَسَدِیِّ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ بَعَثَ إِلَی بَنِی أُمَیَّهًَْ بِالشَّامِ فَهَرَبُوا إِلَی الرُّومِ فَیَقُولُ لَهُمُ الرُّومُ لَا نُدْخِلَنَّکُمْ حَتَّی تَتَنَصَّرُوا فَیُعَلِّقُونَ فِی أَعْنَاقِهِمُ الصُّلْبَانَ فَیُدْخِلُونَهُمْ فَإِذَا نَزَلَ بِحَضْرَتِهِمْ أَصْحَابُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طَلَبُوا الْأَمَانَ وَ الصُّلْحَ فَیَقُولُ أَصْحَابُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لَا نَفْعَلُ حَتَّی تَدْفَعُوا إِلَیْنَا مَنْ قِبَلَکُمْ مِنَّا قَالَ فَیَدْفَعُونَهُمْ إِلَیْهِمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ قَالَ یَسْأَلُهُمُ الْکُنُوزَ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا قَالَ فَیَقُولُونَ یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ بِالسَّیْفِ.

امام باقر (بدربن‌خلیل اسدی نقل می‌کند: از امام باقر (شنیدم که در مورد آیه: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا یَرْکُضُونَ \* لَا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَی مَا أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَسَاکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ؛ می‌فرماید: «هرگاه قائم (به پاخیزد و به سمت بنی‌امیّه در شام به حرکت آید، آن‌ها به روم فرار می‌کنند و رومیان به آن‌ها می‌گوید: به شما اجازه ورود نمی‌دهیم، مگر اینکه نصرانی گردید، سپس آن‌ها صلیب بر گردن می‌آویزند و داخل روم می‌شوند. هنگامی‌که یاران قائم (به آن‌ها می‌رسند، درخواست امان و صلح می‌کنند و یاران امام (به اهل روم می‌گویند: ما این‌کار را نمی‌کنیم، مگر زمانی‌که آن افرادی را که از ما در نزد خود دارید به ما بازگردانید. آن‌ها بنی‌امیّه را به ایشان باز می‌گردانند، و مراد از آیه: لَا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَی مَا أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَسَاکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ؛ نیز همین است. سپس از آن‌ها درخواست گنج‌هایی را می‌کنند که از آن آگاهی دارند، آن‌ها می‌گویند: یا وَیْلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالِمِینَ \* فَمَا زَالَت تِّلْکَ دَعْوَاهُمْ حَتَّی جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِینَ؛ یعنی با شمشیر، آنان را به‌مانند علف‌های درو شده و بی‌جان می‌گردانیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۲

الکافی، ج۸، ص۵۱/ بحارا لأنوار، ج۵۲، ص۳۷۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَکُونُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَیْبَهًٌْ فِی بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَاب ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی نَاحِیَهًِْ ذِی طُوًی حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِلَیْلَتَیْنِ انْتَهَی الْمَوْلَی الَّذِی یَکُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ حَتَّی یَلْقَی بَعْضَ أَصْحَابِه ثُمَّ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) لَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْه یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ سِیرُوا إِلَی هَذِهِ الطَّاغِیَهًِْ فَیَدْعُو إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَیُعْطِیهِ السُّفْیَانِیُّ مِنَ الْبَیْعَهًِْ سِلْماً فَیَقُولُ لَهُ کَلْبٌ وَ هُمْ أَخْوَالُهُ مَا هَذَا مَا صَنَعْتَ وَ اللَّهِ مَا نُبَایِعُکَ عَلَی هَذَا أَبَداً فَیَقُولُ مَا أَصْنَعُ فَیَقُولُونَ اسْتَقْبِلْهُ فَیَسْتَقْبِلُهُ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خُذْ حِذْرَکَ فَإِنَّنِی أَدَّیْتُ إِلَیْکَ وَ أَنَا مُقَاتِلُکَ فَیُصْبِحُ فَیُقَاتِلُهُمْ فَیَمْنَحُهُ اللَّهُ أَکْتَافَهُمْ وَ یَأْخُذُ السُّفْیَانِیَّ أَسِیراً فَیَنْطَلِقُ بِهِ وَ یَذْبَحُهُ بِیَدِهِ ثُمَّ یُرْسِلُ جَرِیدَهًَْ خَیْلٍ إِلَی الرُّومِ لِیَسْتَحْضِرُوا بَقِیَّهًَْ بَنِی أُمَیَّهًَْ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَی الرُّومِ قَالُوا أَخْرِجُوا إِلَیْنَا أَهْلَ مِلَّتِنَا عِنْدَکُمْ فَیَأْبَوْنَ وَ یَقُولُونَ وَ اللَّهِ لَا نَفْعَلُ فَیَقُولُ الْجَرِیدَهًُْ وَ اللَّهِ لَوْ أَمَرَنَا لَقَاتَلْنَاکُمْ ثُمَّ یَرْجِعُونَ إِلَی صَاحِبِهِمْ فَیَعْرِضُونَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَیَقُولُ انْطَلِقُوا فَأَخْرِجُوا إِلَیْهِمْ أَصْحَابَهُمْ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ أَتَوْا بِسُلْطَانٍ عَظِیمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ قَالَ یَعْنِی الْکُنُوزَ الَّتِی کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ لَا یَبْقَی مِنْهُمْ مُخْبِرٌ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الْکُوفَهًِْ فَیَبْعَثُ الثَّلَاثَمِائَهًِْ وَ الْبِضْعَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا إِلَی الْآفَاقِ کُلِّهَا فَیَمْسَحُ بَیْنَ أَکْتَافِهِمْ

وَ عَلَی صُدُورِهِمْ فَلَا یَتَعَایَوْنَ فِی قَضَاءٍ وَ لَا تَبْقَی أَرْضٌ إِلَّا نُودِیَ فِیهَا شَهَادَهًُْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ.

امام باقر (عبدالأعلی حلبی گوید: امام باقر (فرمود: «صاحب این امر در بعضی از این دره‌ها غیبتی دارد. (سپس با دستش به ناحیه ذی طوی اشاره کرد) تا اینکه دو شب قبل از قیامش، غلامی که در خدمت اوست می‌آید تا به بعضی از اصحاب حضرت می‌رسد…». سپس امام باقر (فرمود: «گویا او را می‌بینم که به اصحاب خود می‌فرماید: «به سمت این طغیان‌گر یعنی سفیانی حرکت کنید»! و او را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش (دعوت می‌کند. پس سفیانی از راه تسلیم و صلح با حضرت بیعت می‌کند. در این حال قبیله کلبیه که دایی‌های سفیانی هستند، به او می‌گویند: «چه می‌کنی؟ به خدا قسم ما در این مورد با تو بیعت نمی‌کنیم»! پس او می‌گوید: «چه کنیم»؟ آن‌ها می‌گویند: «با قائم (مقابله کن»! پس او به مقابله با حضرت می‌پردازد. سپس حضرت به او می‌فرماید: «بترس و برحذر باش که من آنچه را رساندنی بود، رساندم و با تو می‌جنگم»! پس حضرت به جنگ با ایشان مشغول می‌شود و خدا او را بر آنان مسلّط کرده و حضرت، سفیانی را به اسارت می‌گیرد و او را می‌برد و با دست خود سر می‌بُرد. سپس پاره‌ای از لشکر خود را به سمت روم می‌فرستد تا باقی‌ماندگان از بنی امیّه را خدمتش حاضر کنند. وقتی آن لشکر به روم می‌رسد، می‌گویند: «اهل مذهب ما یعنی بنی امیه را نزد ما حاضر کنید»! ایشان از این کار ابا می‌کنند و می‌گویند: «به خدا چنین کاری نمی‌کنیم!» پس فرستادگان حضرت می‌گویند: «به خدا اگر اذن قتال داشتیم، با شما می‌جنگیدیم.» بعد از آن به خدمت حضرت مراجعه کرده و جریان را به اطّلاعش می‌رسانند. حضرت می‌فرماید: «بروید و با ایشان بجنگید و بنی امیه را از ایشان بگیرید». ایشان می‌روند و چون اهل روم آن‌ها را می‌بینند، می‌گویند: «بنی امیه را به دستشان بسپارید که این دفعه با تسلّط تام آمده‌اند و این تفسیر سخن خداوند است که فرمود: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُون قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی

جَعَلْناهُم حَصِیداً خامِدِین، و حضرت کسی از آنان را زنده نمی‌گذارد تا خبر ببرد. سپس به کوفه برمی‌گردد و سیصد و اندی مرد را به دوردست‌ها می‌فرستد و بین کتف‌ها و سینه‌هایشان را مسح می‌کند. پس در حکم و قضاوت بین مردم خسته نمی‌شوند و زمینی باقی نمی‌ماند، مگر آنکه در آن ندای به شهادت به الوهیّت خدای بی‌شریک و رسالت محمد (داده می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۲

بحارا لأنوار، ج۵۲، ص۳۴۳/ العیاشی، ج۲، ص۵۸/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۱۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلَا یَا أَیُّهَا النَّاسُ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَهًٌْ شَرْقِیَّهًٌْ تَطَأُ فِی خِطَامِهَا بَعْدَ مَوْتٍ وَ حَیَاهًٍْ أَوْ تَشِبَّ نَارٌ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ غَرْبِیَّ الْأَرْضِ رَافِعَهًًْ ذَیْلَهَا تَدْعُو یَا وَیْلَهَا بِذَحْلَهًٍْ أَوْ مِثْلِهَا فَإِذَا اسْتَدَارَ الْفَلَکُ قُلْتُ مَاتَ أَوْ هَلَکَ بِأَیِّ وَادٍ سَلَک وَ لِذَلِکَ آیَاتٌ وَ عَلَامَاتٌ أَوَّلُهُنَّ إِحْصَارُ الْکُوفَهًِْ بِالرَّصَدِ وَ الْخَنْدَقِ… و یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ رَاهِبٌ یَسْتَجِیبُ الْإِمَامَ فَیَکُونُ أَوَّلَ النَّصَارَی إِجَابَهًًْ وَ یَهْدِمُ صَوْمَعَتَهُ وَ یَدُقُّ صَلِیبَهَا وَ یَخْرُجُ بِالْمَوَالِی وَ ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَ الْخَیْلِ فَیَسِیرُونَ إِلَی النُّخَیْلَهًِْ بِأَعْلَامِ هُدًی فَیَکُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ جَمِیعاً مِنَ الْأَرْضِ کُلِّهَا بِالْفَارُوقِ وَ هِیَ مَحَجَّهًُْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ هِیَ مَا بَیْنَ الْبُرْسِ وَ الْفُرَاتِ فَیُقْتَلُ یَوْمَئِذٍ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَهًُْ آلَافٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَیَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ بِالسَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ یَخْلُفُ مِنْ بَنِی أَشْهَبَ الزَّاجِرُ اللَّحْظِ فِی أُنَاسٍ مِنْ غَیْرِ أَبِیهِ هُرَّاباً حَتَّی یَأْتُونَ سِبَطْرَی عُوَّذاً بِالشَّجَرِ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ وَ مَسَاکِنُهُمُ الْکُنُوزُ الَّتِی غَنِمُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَأْتِیهِمْ یَوْمَئِذٍ الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ وَ الْمَسْخُ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ وَ یُنَادِی مُنَادٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ نَاحِیَهًِْ الْمَشْرِقِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یَا أَهْلَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ یُنَادِی مِنْ نَاحِیَهًِْ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا تَغِیبُ الشَّمْسُ یَا أَهْلَ الْهُدَی اجْتَمِعُوا وَ مِنَ الْغَدِ عِنْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ تَکَوُّرِ الشَّمْسِ فَتَکُونُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَهًًْ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ یُفَرَّقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ بِخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ.

امام علی (ای مردم! قبل از آنکه فتنه‌ای از شرق حادث شود، از من بپرسید که بعد از مرده و زنده شدن خلایق، پای خود را بردارد و در بالای اجزای خویش راه برود، یا اینکه آتش با هیزم بسیار در مغرب زمین افروخته شود و پیش از آنکه فتنه‌ای با عداوت و کینه یا مثل آن مانند انتقام کشیدن، دامنش را برداشته صدای واویلاه درآورد! پس وقتی آسمان گرد شد، می‌گویی: مرد یا هلاک شد؟ به کدام وادی پای نهاد؟ اوّل آن‌ها محاصره‌ی کوفه است به‌وسیله‌ی نگهبانان و خندق… و مرد راهبی از اهل نجران خروج می‌کند و امام را اجابت می‌کند. و او اول نصرانی است که اجابت نموده و صومعه خود را ویران می‌کند، صلیبش را می‌شکند، غلامان و مردم ضعیف و اسبانی را خارج می‌کند و همگی همراه علم‌های هدایت، به نخیله می‌روند. و نخیله محل اجتماع تمام مردم زمین در منطقه فاروق است و آن راه امیرالمؤمنین (است که بین برس و فرات واقع شده است. در آن روز بین شرق و غرب عالم سه هزار یهودی و نصرانی را می‌کشد و مردم یکدیگر را می‌کشند، و آن تأویل این آیه است که: فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصیداً خامِدینَ بی‌جان با شمشیر و زیر سایه شمشیرها. و از طایفه بنی اشهب مردی بدنگاه و بدچشم باقی می‌ماند، با جمعی از مردم که از پدر او نیستند (با او خویشاوندی ندارند) و با ایشان می‌گریزد، تا اینکه به «سبطری» که نام دهی در دمشق است می‌آیند، در حالتی که به درختی پناه می‌برند، و آن روز تأویل این آیه است که: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ؛ و مراد از مساکنشان، گنج‌هایی است که از اموال مسلمین به غنیمت گرفته‌اند، و در آن روز فرورفتن در زمین و پرتاب و مسخ شدن آنان را فرا می‌گیرد و در آن روز تأویل این آیه به وقوع می‌پیوندد: وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمینَ بِبَعیدٍ و منادی در ماه رمضان هنگام طلوع خورشید از ناحیه مشرق فریاد می‌زند: ای اهل هدایت! اجتماع کنید! و پس از غروب خورشید از ناحیه مغرب فریاد می‌زند: ای اهل هدایت! اجتماع کنید! و فردای آن روز ظهر، هنگام گرفتگی خورشید که هوا تاریک و سیاه می‌شود نیز فریاد می‌زند. و روز سوّم با خروج جنبنده زمین، بین حق و باطل فرق نهاده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۴

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۸۳

۴

(انبیاء/ ۱۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ قَالَ ذَلِکَ عِنْدَ قِیَامِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

امام باقر (جابر گوید: از امام باقر (در مورد تفسیر آیه: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا یَرْکُضُونَ پرسیدم. ایشان پاسخ داد: «این در هنگام قیام قائم (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۴

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۱۹/ البرهان

۵

(انبیاء/ ۱۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنِ‌جَابِرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا قَالَ خُرُوجُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ قَالَ الْکُنُوزُ الَّتِی کَانُوا یَکْنِزُونَ قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زَالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً بِالسَّیْفِ خامِدِینَ لَا یَبْقَی مِنْهُمْ عَیْنٌ تَطْرِفُ.

امام صادق (اسماعیل‌بن‌جابر از امام صادق (در مورد آیه: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، روایت می‌کند که ایشان فرمود: «این در زمان قیام قائم (است؛ إِذَا هُم مِّنْهَا یَرْکُضُونَ؛ منظور این است که از گنج‌هایی که جمع کرده بودند، می‌گریزند، قَالُوا یَا وَیْلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالِمِینَ \* فَمَا زَالَت تِّلْکَ دَعْوَاهُمْ حَتَّی جَعَلْنَاهُمْ حَصِیدًا؛ یعنی با شمشیر آنان را درو می‌کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۴

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۰/ البرهان

۶

(انبیاء/ ۱۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا یَعْنِی بَنِی أُمَیَّهًَْ إِذَا أَحَسُّوا بِالْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُون.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ؛ یعنی بنی امیّه وقتی احساس گزند از قائم آل محمّد (کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۶

بحارا لأنوار، ج۵۱، ص۴۶/ القمی، ج۲، ص۶۸

۷

(انبیاء/ ۱۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ، عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: نَزَلَتْ فِی بَنِی فُلَانٍ ثَلَاثُ آیَاتٍ: قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ حَتَّی إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَیْها أَتاها أَمْرُنا لَیْلًا أَوْ نَهاراً یَعْنِی الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بِالسَّیْفِ فَجَعَلْناها حَصِیداً کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) بِالسَّیْفِ. وَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ یَعْنِی الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یَسْأَلُ بَنِی فُلَانٍ عَنْ کُنُوزِ بَنِی أُمَیَّهًْ.

امام صادق (مفضّل‌بن‌عمر از اباعبدالله امام صادق ([نقل می‌کند] که فرمود: «در مورد بنی‌فلان سه آیه نازل شده است؛ [یکی] سخن خدای عزّوجلّ: تا زمانی‌که زمین، زیبایی خود را یافته و آراسته می‌گردد، و اهل آن مطمئن می‌شوند که می‌توانند از آن بهره‌مند گردند، [ناگهان] فرمان ما، شب‌هنگام یا در روز، [برای نابودی آن] فرا می‌رسد. (یونس/۲۴). منظور قائم (است که با شمشیر می‌آید؛ فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ و [دوّمی]: سخن خدای عزّوجلّ: فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أَبْوابَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ؛ یعنی با شمشیر [دنباله‌ی زندگیشان قطع شد] و [سوّمی]: سخن خدای عزّوجلّ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ؛ یعنی قائم (از بنی‌فلان گنج‌های بنی‌امیّه را می‌خواهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۶

دلایل الإمامهًْ، ص۲۶۸

۸

(انبیاء/ ۱۲)

السّجّاد (علیه السلام) - فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُم مِنْها یَرْکُضُونَ یَعْنِی یَهْرُبُون.

امام سجّاد (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا یَرْکُضُونَ؛ یعنی از آن می‌گریزند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۶

الکافی، ج۸، ص۷۴ / نورالثقلین/ البرهان

۹

(انبیاء/ ۱۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ یَعْنِی أَهْلَ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِینَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا یَعْنِی بَنِی أُمَیَّهًَْ إِذَا أَحَسُّوا بِالْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ یَعْنِی الْکُنُوزَ الَّتِی کَنَزُوهَا قَالَ فَیَدْخُلُ بَنُو أُمَیَّهًَْ إِلَی الرُّومِ إِذَا طَلَبَهُمُ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ثُمَّ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الرُّومِ وَ یُطَالِبُهُمْ بِالْکُنُوزِ الَّتِی کَنَزُوهَا فَیَقُولُونَ کَمَا حَکَی اللَّهُ یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ قَالَ بِالسَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّیُوفِ وَ هَذَا کُلَّهُ مِمَّا لَفْظُهُ مَاضٍ وَ مَعْنَاهُ مُسْتَقْبِلَ وَ هُوَ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ مِمَّا تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً؛ که منظور از قریه، مردم آن است چنان‌که می‌فرماید: وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِینَ، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ؛ یعنی چون [بنی‌امیّه] عذاب ما را احساس کنند، از آن می‌گریزند، لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ؛ در حدیث است که چون امام زمان (ظهور کند، بنی‌امیّه از ترس به روم می‌گریزند، حضرت (آن‌ها را از روم بیرون می‌آورد و گنج‌هایی که پنهان کرده‌اند از آن‌ها طلب می‌کند؛ قالُوا یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ؛ بنی‌امیّه می‌گویند: «وای بر ما که قومی ستمکار بودیم. پس هم‌چنان بدین سخن تکلّم می‌کنند تا آنکه [به‌وسیله‌ی قائم آل محمّد (و سپاه او] همه را درو کنند و از دم شمشیر بگذرانند! این آیات هرچند لفظش ماضی است ولی در معنی مستقبل است و این از آیاتی است که چنان‌که گفتیم تأویلش بعد از نزول می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۶

القمی، ج۲، ص۶۸/ نورالثقلین

آیه لاتَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ [13]

[گفتيم]: فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت، و به مسکن‌های [پر زرق و برق] خود بازگردید! شاید [سائلان بيايند و] از شما تقاضا کنند [شما هم آنان را محروم بازگردانيد]!

آیه قالُوا یا وَیْلَنا إِنّا کُنّا ظالِمِینَ [14]

گفتند: «ای وای بر ما! به یقین ما ستمکار بودیم».

آیه فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصیداً خامِدینَ [15]

و هم‌چنان این سخن را تکرار می‌کردند، تا آن‌ها را درو کرده و خاموش ساختیم.

۱

(انبیاء/ ۱۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَقُولُ لِلنَّاسِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی… و یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ یَسْتَجِیبُ لِلْإِمَامِ فَیَکُونُ أَوَّلَ النَّصَارَی إِجَابَهًًْ فَیَهْدِمُ بِیعَتَهُ وَ یَدُقُّ صَلِیبَهُ فَیَخْرُجُ بِالْمَوَالِی وَ ضُعَفَاءِ النَّاسِ فَیَسِیرُونَ إِلَی النُّخَیْلَهًِْ بِأَعْلَامِ هُدًی فَیَکُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ جَمِیعاً فِی الْأَرْضِ کُلِّهَا بِالْفَارُوقِ فَیُقْتَلُ یَوْمَئِذٍ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَهًُْ آلَافِ أَلْفٍ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ بِالسَّیْف وَ تَحْتَ ظِلِ السَّیْفِ وَ یَخْلُفُ مِنْ بَنِی أَشْهَبَ الزَّاجِرُ اللَّحْظِ فِی أُنَاسٍ مِنْ غَیْرِ أَبِیهِ هُرَّاباً حَتَّی یَأْتُونَ سِبَطْرَی عُوَّذاً بِالشَّجَرِ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ وَ مَسَاکِنُهُمُ الْکُنُوزُ الَّتِی غَنِمُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَأْتِیهِمْ یَوْمَئِذٍ الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ وَ الْمَسْخُ فَیَوْمَئِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِید.

امام علی (اصبغ‌بن‌نباته گوید: از امام علی (شنیدم که به مردم می‌فرمود: از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. … و مرد راهبی از اهل نجران خروج می‌کند و امام را اجابت می‌کند. و او اوّل نصرانی است که اجابت نموده و صومعه خود را ویران می‌کند، صلیبش را می‌شکند، غلامان و مردم ضعیف و اسبانی را خارج می‌کند و همگی همراه علم‌های هدایت، به نخیله می‌روند. و نخیله محل اجتماع تمام مردم زمین در منطقه فاروق است و آن راه امیرالمؤمنین (است که بین برس و فرات واقع شده است. در آن روز بین شرق و غرب عالم سه هزار یهودی و نصرانی را می‌کشد و مردم یکدیگر را می‌کشند، و آن تأویل این آیه است که: فَما زالَتْ تِلْکَ دَعْواهُمْ حَتَّی جَعَلْناهُمْ حَصیداً خامِدینَ؛ بی‌جان با شمشیر و زیر سایه شمشیرها. و از طایفه بنی اشهب مردی بدنگاه و بدچشم باقی می‌ماند، با جمعی از مردم که از پدر او نیستند (با او خویشاوندی ندارند) و با ایشان می‌گریزد، تا اینکه به «سبطری» که نام دهی در دمشق است می‌آیند، در حالتی که به درختی پناه می‌برند، و آن روز تأویل این آیه است که: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ و مراد از مساکنشان، گنج‌هایی است که از اموال مسلمین به غنیمت گرفته‌اند، و در آن روز فرورفتن در زمین و پرتاب و مسخ شدن آنان را فرا می‌گیرد و در آن روز تأویل این آیه به وقوع می‌پیوندد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۸۴

آیه وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ [16]

ما آسمان و زمین، و آنچه را در میان آن‌هاست به بازی [و بى‌هدف] نیافریدیم.

۱

(انبیاء/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اللَّهْوِ فِی غَیْرِ النِّکَاحِ فَأَنْکَرَهُ وَ تَلَا عَلَیْهِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ\* لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ\* بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.

امام صادق (از امام صادق (درباره‌ی لهو و لعب در مواردی غیر از عقد نکاح و ازدواج پرسیده شد، ایشان انکار و رد کرد و آیه‌ای از جانب خداوند فرمود: وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ، «لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۸

دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۰۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۲۱۶

۲

(انبیاء/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِس.

امام صادق (عبدالأعلی گوید: از امام صادق (در مورد موسیقی پرسیدم و گفتم: «آن‌ها گمان می‌کنند که رسول خدا (اجازه داده که بگوییم: جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ یعنی ما نزد شما آمده‌ایم، نزد شما آمده‌ایم و بر ما درود بفرستید و بر ما درود بفرستید تا بر شما درود بفرستیم». ایشان فرمود: «دروغ می‌گویند، همانا خداوند می‌گوید: وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ؛ «لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ؛ سپس فرمود: «وای بر فلانی به خاطر آنچه که وصف می‌کند. و منظور از آن مردی بود که در مجلس حضور نداشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۴۸

وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۳۰۷/ نورالثقلین/ البرهان

آیه لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلینَ [17]

[به‌فرض‌ محال] اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی متناسب خود انتخاب می‌کردیم، اگر اهل این‌کار بودیم.

آیه بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ [18]

بلکه ما حق را بر باطل می‌کوبیم و آن را هلاک می‌سازد و این‌گونه، باطل محو و نابود می‌شود. و وای بر شما از وصفی که می‌کنید!

۱

(انبیاء/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - لَیْسَ مِنْ بَاطِلٍ یَقُومُ بِإِزَاءِ الْحَقِّ إِلَّا غَلَبَ الْحَقُّ الْبَاطِلَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ.

امام صادق (هر باطلی که در برابر حق به پا خیزد، حق بر آن غلبه می‌کند، و آیه: بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بیانگر همین مطلب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۰

الکافی، ج۸، ص۲۴۲/ بحارا لأنوار، ج۵، ص۳۰۵/ المحاسن، ج۱، ص۲۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَیُّوبَ‌بْنِ‌الْحُرِّ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَا أَیُّوبُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ یُرَدُّ عَلَیْهِ الْحَقُّ حَتَّی یَصْدَعَ قَبِلَهُ أَمْ تَرَکَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ.

امام صادق (ایّوب‌بن‌حرّ بیّاع هروی گوید: امام صادق (به من فرمود: «ای ایّوب! هیچ انسانی نیست مگر اینکه حق در او وارد می‌شود و قلبش را می‌شکافد، حال او می‌خواهد قبول کند یا آن را ترک کند و این سخن خداوند است که در کتابش آمده است: بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۰

بحارا لأنوار، ج۵، ص۳۰۲/ المحاسن، ج۱، ص۲۷۶، فیه: «برز» بدل «یرّد» / نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُونَ [19]

و از آن اوست هرکس که در آسمان‌ها و زمین است. و کسانی که نزد اویند [فرشتگان ] هیچ‌گاه از عبادتش استکبار نمی‌ورزند، و هرگز خسته نمی‌شوند.

۱

(انبیاء/ ۱۹)

العسکری (علیه السلام) - قَالَ أَبُویَعْقُوبَ وَ أَبُوالْحَسَنِ: قُلْنَا لِلْحَسَنِ أَبِی‌الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَإِنَّ قَوْماً عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ مَلَکَانِ اخْتَارَتْهُمَا الْمَلَائِکَهًُْ لَمَّا کَثُرَ عِصْیَانُ بَنِی آدَمَ، وَ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ مَعَ ثَالِثٍ لَهُمَا إِلَی الدُّنْیَا، وَ أَنَّهُمَا افْتَتَنَا بِالزُّهُرَهًِْ، وَ أَرَادَا الزِّنَا بِهَا، وَ شَرِبَا الْخَمْرَ، وَ قَتَلَا النَّفْسَ الْمُحَرَّمَهًَْ، وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُعَذِّبُهُمُا بِبَابِلَ، وَ أَنَّ السَّحَرَهًَْ مِنْهُمَا یَتَعَلَّمُونَ السِّحْرَ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالِی مَسَخَ تِلْکَ الْمَرْأَهًَْ هَذَا الْکَوْکَبَ الَّذِی هُوَ الزُّهَرَهًُْ. فَقَالَ الْإِمَامُ (علیه السلام): مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ، إِنَّ مَلَائِکَهًَْ اللَّهِ تَعَالَی مَعْصُومُونَ {مِنَ الْخَطَإِ} مَحْفُوظُونَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْقَبَائِحِ بِأَلْطَافِ اللَّهِ تَعَالَی، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِیهِم: لا یَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ وَ قَالَ تَعَالَی: وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ یَعْنِی الْمَلَائِکَهًَْ لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُونَ. یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ وَ قَالَ فِی الْمَلَائِکَهًِْ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ. لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ. ثمَّ قَالَ: لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ کَانَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِکَهًَْ خُلَفَاءَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ کَانُوا کَالْأَنْبِیَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ کَالْأَئِمَّهًِْ، فَیَکُونُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّهًِْ قَتْلُ النَّفْسِ وَ فِعْلُ الزِّنَا.

امام عسکری (ابویعقوب و ابوالحسن گویند: ما به امام حسن عسکری (گفتیم: «گروهی نزد ما هستند که می‌پندارند هاروت و ماروت دو فرشته بودند که چون گناه آدمی‌زاده‌ها افزون شد خدا آنان را با یک سوّمی، به دنیا فرستاد و زهره آن‌ها را فریفت و آن‌ها دنبال زنا رفتند و می‌نوشیدند و آدم می‌کشتند و خدای تبارک‌وتعالی آن‌ها را در بابل عذاب کرد و جادوگران از آن‌ها جادو می‌آموختند و خدا آن زن را به‌صورت این اختری درآورد که زهره است». امام (فرمود: «به خدا از این گفتار پناه می‌برم، البتّه فرشته‌ها معصومند و به لطف خدا محفوظ از کفر و گناه هستند، خدای عزّوجلّ فرموده است: و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی‌کنند و آنچه را فرمان داده شده‌اند (به‌طور کامل) اجرا می‌نمایند! . (تحریم/۶). و فرموده است: وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ یعنی از فرشته‌ها لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُونَ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ. و باز درباره‌ی فرشته‌ها فرموده است: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُون؛ سپس امام (فرمود: «اگر چنان باشد که گویند، خدا این فرشته‌ها را خلیفه‌ی زمین ساخته و مانند پیغمبران در دنیا یا چون امامان است که لازم می‌آید پیغمبر و امام هم آدم بکشند و زنا کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۰

الإمام العسکری، ص۴۷۵/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۸، فیه: «فعل» محذوف/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۶۹/ نورالثقلین، فیه: «وقال منی الملایکه بل عبادُ… الی آخر» محذوف

۲

(انبیاء/ ۱۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ یَعْنِی الْمَلَائِکَهًَْ لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُونَ أی لَا یَضْعُفُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِندَهُ؛ منظور از این آیه فرشتگان هستند که هیچ‌گاه از عبادتش استکبار نمی‌ورزند، و هرگز خسته نمی‌شوند، یعنی [از عبادت] سست و ضعیف نمی‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۲

القمی، ج۲، ص۶۸/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۱۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ یَعْنِی الْأَنْبِیَاءَ وَ الرُّسُلَ وَ الْأَئِمَّهًَْ (لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ یَسْجُدُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ (اعراف/۲۰۶) یعنی انبیاء و رسل و ائمّه (که هیچ‌گاه از عبادتش استکبار نمی‌ورزند، و هرگز خسته نمی‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص ۹۱

۴

(انبیاء/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَائِکَهًًْ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ أَطْبَاقِ أَجْسَادِهِمْ إِلَّا وَ هُوَ یُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یُحَمِّدُهُ مِنْ نَاحِیَهًٍْ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ لَا یَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا یَخْفِضُونَهَا إِلَی أَقْدَامِهِمْ مِنَ الْبُکَاءِ وَ الْخَشْیَهًِْ لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

پیامبر (خدای تبارک و تعالی فرشتگانی دارد که با تمام اجزاء و اندام‌هایشان با صداهای مختلف تسبیح و حمد خدا را به جا می-آورند. از شدت گریه و ترس از خدای عزّ و جلّ سرهای خود را نه به آسمان بالا می¬برند و نه به قدم‌های خود نظر می¬افکنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۲

التوحید، ص۲۸۰ / نورالثقلین

آیه یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ [20]

شب و روز، او را تسبیح می‌گویند و هرگز سست نمی‌شوند.

۱

(انبیاء/ ۲۰)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ أبی‌جعفر (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَلِیّ‌بنِ‌الحُسَینِ (علیه السلام) انْهَ قَالَ وَ قَدْ أُرْسِلَ الیه عَنْ ابنِ‌عَبَّاسِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعَرْشِ وَ أَمَّا مَا سَأَلَ مِنَ الْعَرْشِ مِمَّ خَلَقَهُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ أَرْبَاعاً لَمْ یَخْلُقْ قَبْلَهُ إِلَّا ثَلَاثَهًَْ أَشْیَاءَ الْهَوَاءَ وَ الْقَلَمَ وَ النُّورَ ثُمَّ خَلَقَهُ مِنْ أَلْوَانِ أَنْوَارٍ مُخْتَلِفَهًٍْ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ نُورٌ أَخْضَرُ مِنْهُ اخْضَرَّتِ الْخُضْرَهًُْ وَ نُورٌ أَصْفَرُ مِنْهُ اصْفَرَّتِ الصُّفْرَهًُْ وَ نُورٌ أَحْمَرُ مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَهًُْ وَ نُورٌ أَبْیَضُ وَ هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَ مِنْهُ ضَوْءُ النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ طَبَقٍ غِلَظُ کُلِّ طَبَقٍ کَأَوَّلِ الْعَرْشِ إِلَی أَسْفَلِ السَّافِلِینَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ طَبَقٌ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَ یُقَدِّسُهُ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ وَ أَلسِنَهًٍْ غَیْرِ مُشْتَبِهَهًٍْ لَوْ أُذِنَ لِلِسَانٍ وَاحِدٍ فَأَسْمَعَ شَیْئاً مِمَّا تَحْتَهُ لَهَدَمَ الْجِبَالَ وَ الْمَدَائِنَ وَ الْحُصُونَ وَ کَشَفَ الْبِحَارَ وَ لَهَلَکَ مَا دُونَهُ لَهُ ثَمَانِیَهًُْ أَرْکَانٍ یَحْمِلُ کُلُّ رُکْنٍ مِنْهَا مِنَ الملائکهًْ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللهُ یُسَبِّحُونَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لا یَفْتُرُونَ وَ لَوْ أَحَسَّ حِسَّ شَیْءٍ مِمَّا فَوْقَهُ مَا قَامَ لِذَلِکَ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإِحْسَاسِ الْجَبَرُوتُ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَهًُْ وَ الْقُدْسُ وَ الرَّحْمَهًُْ وَ الْعِلْمُ وَ لَیْسَ وَرَاءَ هَذَا مَقَالٌ.

امام سجّاد (از امام باقر (روایت است که امام سجّاد (فرمود: … «امّا درباره‌ی عرش که پرسیده بود، خدا از چه آن را آفریده، عرش چهارمین چیزی است که آفریده است. قبل از آن هوا و قلم و نور را آفریده بود، سپس عرش را از نورهای رنگارنگ آفرید، از آن جمله نور سبز که سبزی از آن پدید آمده و نور زرد که زردی‌ها از اوست و نور قرمز که قرمزی‌ها از اوست و نور سفید که آن نور نورها است و از همان، روشنی روز است. بعد آن را هفتاد هزار طبقه قرار داد که ضخامت هر طبقه‌ای به اندازه فاصله عرش تا اسفل السافلین است. هر طبقه با صداهای گوناگون که با یکدیگر اشتباه نمی‌شوند، او را تقدیس و تسبیح می¬کنند. اگر یکی از آن صداها آشکار شود و صدا را به آنچه که در زیر آن قرار دارد، برساند، تمام کوه‌ها و شهرها و دیوارها خراب می‌شود، دریاها می¬شکافد و هرچه غیر آن است هلاک می¬گردد. عرش دارای هشت رکن است که هر رکن را گروهی از ملائکه حمل می¬کنند که در شب و روز بدون خستگی خدا را تسبیح می‌کنند و جز خدا کسی عدد آن‌ها را نمی¬داند. اگر یکی از صداها که بالای عرش است حس شود، یک لحظه دوام نمی‌آورد. امّا بین آن صداها و حواس، جبروت و کبریا و عظمت و قدس و رحمت و علم فاصله است و پس از این گفتاری نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۷۴/ رجال الکشی، ص۵۳، فیه: بتفاوت لفظی/ نورالثقلین، بتفاوت

۲

(انبیاء/ ۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عن داودبْنِ‌فَرْقَدٍ قَالَ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَخْبِرْنِی عَنِ الملائکهًْ أَ یَنَامُونَ

قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ ثُمَّ قَالَ لَا أُطْرِفُکَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) بِشَیْءٍ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ مَا مِنْ حَیٍّ إِلَّا وَ هُوَ یَنَامُ خَلَا (مَا خَلَا) اللَّهَ وَحْدَهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ الملائکهًْ یَنَامُونَ فَقُلْتُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ قَالَ أَنْفَاسُهُمْ تَسْبِیحٌ.

امام صادق (داودبن‌فرقد عطّار روایت می‌کند که یکی از یاران ما از من پرسید: «مرا از فرشتگان مطّلع کن، آیا آن‌ها می‌خوابند»؟ گفتم: «نمی‌دانم». او گفت: «خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَا یَفْتُرُونَ». سپس گفت: «آیا نمی‌خواهی از امام صادق (در این مورد سخنی تازه برایت بگویم»؟ گفتم: «آری». او گفت: از ایشان در این مورد سؤال شد و ایشان پاسخ داد: «هر زنده‌ای می‌خوابد، مگر خداوند تبارک‌وتعالی. فرشتگان نیز می‌خوابند». گفتم: «خداوند می‌فرماید: یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَا یَفْتُرُونَ»؟ او گفت: «نفس کشیدن‌های ایشان، تسبیح خداوند می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۲

بحارا لأنوار، ج۵۶، ص۱۸۵/ کمال الدین، ص۲، ص۶۶۶/ نورالثقلین، بتفاوت/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام): قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَا وَصَفَ مِنَ الملائکة یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً کَیْفَ لَا یَفْتُرُونَ وَ هُمْ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَمَرَ الملائکهًْ فَقَالَ انْقُصُوا مِنْ ذِکْرِی بِمِقْدَارِ الصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَقَوْلُ الرَّجُلِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ فِی الصَّلَاهًِْ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

امام صادق (ابوعببدالله برقی در حدیثی مرفوع نقل می‌کند: فردی از امام صادق (پرسید: «پدر و مادرم به فدایت، درباره آیه یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا یَفْتُرُونَ و این آیه: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستدای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملًا تسلیم [فرمان او] باشید. (احزاب/۵۶). که در آن ملائکه وصف شده¬اند چه می¬باشد؟ آگاهم کن! چگونه ملائکه سستی نمی¬کنند درحالی‌که بر پیامبر صلوات می¬فرستند؟ چون به پیامبر صلوات می‌فرستند قاعدتاً از ذکر خدا می¬مانند)»؟ امام صادق (فرمود: «وقتی خدا حضرت محمد (را خلق کرد به ملائکه امر فرمود: «به اندازه‌ای که بر پیامبر صلوات می‌فرستید از ذکر من بکاهید و به این ترتیب وقتی کسی در نماز بر محمّد صلوات می‌فرستد، مثل این است که این ذکر را می-گوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۴

بحارا لأنوار، ج۸۲، ص۹۶/ جمال الأسبوع، ص۲۳۶/ مستدرک الوسایل، ج۵، ص۳۲۹

۴

(انبیاء/ ۲۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ جَاءَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ بِالْبُرَاقِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ… قَالَ ثُمَّ مَرَرْنَا بِمَلَائِکَهًٍْ مِنْ مَلَائِکَهًِْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَهُمُ اللَّهُ کَیْفَ شَاءَ وَ وَضَعَ وُجُوهَهُمْ کَیْفَ شَاءَ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ أَطْبَاقِ أَجْسَادِهِمْ إِلَّا وَ هُوَ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهًٍْ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ أَصْوَاتُهُمْ مُرْتَفِعَهًٌْ بِالتَّحْمِیدِ وَ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَهًِْ اللَّهِ فَسَأَلْتُ جَبْرَئِیلَ عَنْهُمْ، فَقَالَ کَمَا تَرَی خُلِقُوا إِنَّ الْمَلِکَ مِنْهُمْ إِلَی جَنْبِ صَاحِبِهِ مَا کَلَّمَهُ قَطُّ وَ لَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ إِلَی مَا فَوْقَهَا وَ لَا خَفَضُوهَا إِلَی مَا تَحْتَهُمْ خَوْفاً مِن اللَّهِ خُشُوعاً فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِمْ فَرَدُّوا عَلَیَّ إِیمَاءً بِرُءُوسِهُمْ لَا یَنْظُرُونَ إِلَیَّ مِنَ الْخُشُوعِ فَقَالَ لَهُمْ جَبْرَئِیلُ هَذَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) نَبِیُّ الرَّحْمَهًِْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَی الْعِبَادِ رَسُولًا وَ نَبِیّاً وَ هُوَ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدُهُمْ أَ فَلَا تُکَلِّمُونَهُ قَالَ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ مِنْ جَبْرَئِیلَ أَقْبَلُوا عَلَیَّ بِالسَّلَامِ وَ أَکْرَمُونِی وَ بَشَّرُونِی بِالْخَیْرِ لِی وَ لِأُمَّتِی.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: از پیامبر (در بیان آنچه در معراج دیده [نقل شده] و در آن آمده است؛ پیامبر (فرمود: «سپس به ملائکه‌ای از ملائکه‌ی خدای عزّوجلّ عبور کردیم که خداوند آن‌ها را آن‌طور که خواسته آفریده و صورت‌هایشان را آن‌طور که خواسته قرار داده است؛ هیچ بخشی از بدنشان نیست مگر آنکه تسبیح خدا را می‌گوید و از هر طرفی با صداهای مختلفی او را ستایش می‌کند. از ترس خداوند صداهایشان به ثناگویی و گریه بلند است. درباره‌ی آن‌ها از جبرئیل پرسیدم، گفت: «به همان صورتی که می‌بینی خلق شده‌اند؛ هرگز ملکی از آن‌ها در کنار دوست خود با او سخن نگفته و از ترس و خشوع، سرشان را به‌طرف آنچه بالاتر از آن‌هاست بالا نبرده‌اند و به‌سوی آنچه پایین‌تر از آن‌هاست فرو نیاورده‌اند». به آن‌ها سلام کردم؛ پس به‌وسیله‌ی سرهایشان با اشاره جوابم را دادند، درحالی‌که به خاطر خشوع [خداوند] به من نگاه نمی‌کنند. جبرئیل به آن‌ها گفت: «این محمّد (پیامبر رحمت است؛ خداوند او را به‌سوی بندگان، رسول و پیامبر فرستاده است و او خاتم پیامبران و سرور آنان است؛ آیا با او سخن نمی‌گویید»؟! [پیامبر (] فرمود: «وقتی آن [سخن]، از جبرئیل شنیدند، به من روی آورده سلام کردند و مرا اکرام نمودند و مرا به خیر برای خودم و برای امّتم بشارت دادند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۴

القمی، ج۲، ص۷

۵

(انبیاء/ ۲۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مُسَبِّحُونَ لا یَسْأَمُونَ لَا یَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُیُونِ وَ لَا سَهْوُ الْعُقُولِ وَ لَا فَتْرَهًُْ الْأَبْدَانِ وَ لَا غَفْلَهًُْ النِّسْیَان.

امام علی (تسبیح‌گویانی که خسته نمی‌شوند، نه خواب بر دیدگان ایشان مسلّط می‌شود، و نه سهو عقول، و نه خستگی بدن‌ها، و نه بی‌خبری از فراموشی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۴

نهج البلاغه، ص ۴۱ / نورالثقلین

۶

(انبیاء/ ۲۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِیهِمْ عَلَی طُولِ دُءُوبِهِم.

امام علی (در شیوه‌ی طولانی طاعت آنان، سستی رخنه ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۴

نهج البلاغه، ص ۱۳۰ / نورالثقلین

۷

(انبیاء/ ۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مِیرَاثِ الْعِلْمِ مَا مَبْلَغُهُ أَ جَوَامِعُ مَا هُوَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ أَمْ تَفْسِیرُ کُلِّ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِی نَتَکَلَّمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَدِینَتَیْنِ مَدِینَهًًْ بِالْمَشْرِقِ وَ مَدِینَهًًْ بِالْمَغْرِبِ فِیهِمَا قَوْمٌ لَا یَعْرِفُونَ إِبْلِیسَ وَ لَا یَعْلَمُونَ بِخَلْقِ إِبْلِیسَ نَلْقَاهُمْ فِی کُلِّ حِینٍ فَیَسْأَلُونَّا عَمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ یَسْأَلُونَّا عَنِ الدُّعَاءِ فَنُعَلِّمُهُمْ وَ یَسْأَلُونَّا عَنْ قَائِمِنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مَتَی یَظْهَرُ وَ فِیهِمْ عِبَادَهًٌْ وَ اجْتِهَادٌ شَدِیدٌ وَ لِمَدِینَتِهِمْ أَبْوَابٌ مَا بَیْنَ الْمِصْرَاعِ إِلَی الْمِصْرَاعِ مِائَهًُْ فَرْسَخٍ لَهُمْ تَقْدِیسٌ وَ تَمْجِیدٌ وَ دُعَاءٌ وَ اجْتِهَادٌ شَدِیدٌ لَوْ رَأَیْتُمُوهُمْ لَاحْتَقَرْتُمْ عَمَلَکُمْ یُصَلِّی الرَّجُلُ مِنْهُمْ شَهْراً لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتِهِ طَعَامُهُمُ التَّسْبِیحُ وَ لِبَاسُهُمُ الْوَرَقُ وَ وُجُوهُهُمْ مُشْرِقَهًٌْ بِالنُّورِ إِذَا رَأَوْا مِنَّا وَاحِداً لَحَسُوهُ وَ اجْتَمَعُوا إِلَیْهِ وَ أَخَذُوا مِنْ أَثَرِهِ مِنَ الْأَرْضِ یَتَبَرَّکُونَ بِهِ لَهُمْ دَوِیٌّ إِذَا صَلَّوْا کَأَشَدَّ مِنْ دَوِیِّ الرِّیحِ الْعَاصِفِ مِنْهُمْ جَمَاعَهًٌْ لَمْ یَضَعُوا السِّلَاحَ مُنْذُ کَانُوا یَنْتَظِرُونَ قَائِمَنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یُرِیَهُمْ إِیَّاهُ وَ عُمُرُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ سَنَهًٍْ إِذَا رَأَیْتَهُمْ رَأَیْتَ الْخُشُوعَ وَ الِاسْتِکَانَهًَْ وَ طَلَبَ مَا یُقَرِّبُهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِذَا احْتَبَسْنَا عَنْهُمْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ سَخَطٍ یَتَعَاهَدُونَ أَوْقَاتَنَا الَّتِی نَأْتِیهِمْ فِیهَا لا یَسْأَمُونَ وَ لا یَفْتُرُونَ یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ کَمَا عَلَّمْنَاهُمْ وَ إِنَّ فِیمَا نُعَلِّمُهُمْ مَا لَوْ تُلِیَ عَلَی النَّاسِ لَکَفَرُوا بِهِ وَ لَأَنْکَرُوهُ یَسْأَلُونَّا عَنِ الشَّیْءِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَا یَعْرِفُونَهُ فَإِذَا أَخْبَرْنَاهُمْ بِهِ انْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ لِمَا یَسْتَمِعُونَ مِنَّا وَ سَأَلُوا لَنَا طُولَ الْبَقَاءِ وَ أَنْ لَا یَفْقِدُونَا وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ الْمِنَّهًَْ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فِیمَا نُعَلِّمُهُمْ عَظِیمَهًٌْ وَ لَهُمْ خَرْجَهًٌْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا قَامَ یَسْبِقُونَ فِیهَا أَصْحَابَ السِّلَاحِ وَ یَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُمْ مِمَّنْ یَنْتَصِرُ بِهِمْ لِدِینِهِ فِیهِمْ کُهُولٌ وَ شُبَّانٌ إِذَا رَأَی شَابٌّ مِنْهُمُ الْکَهْلَ جَلَسَ بَیْنَ یَدَیْهِ جِلْسَهًَْ الْعَبْدِ لَا یَقُومُ حَتَّی یَأْمُرَهُ لَهُمْ طَرِیقٌ هُمْ أَعْلَمُ بِهِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَی حَیْثُ یُرِیدُ الإمام (علیه السلام) فَإِذَا أَمَرَهُمُ الْإِمَامُ بِأَمْرٍ قَامُوا عَلَیْهِ أَبَداً حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَأْمُرُهُمْ بِغَیْرِهِ لَوْ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَلَی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْخَلْقِ لَأَفْنَوْهُمْ فِی سَاعَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ لَا یَخْتَلُّ فِیهِمُ الْحَدِیدُ لَهُمْ سُیُوفٌ مِنْ حَدِیدٍ غَیْرِ هَذَا الْحَدِیدِ لَوْ ضَرَبَ أَحَدُهُمْ بِسَیْفِهِ جَبَلًا لَقَدَّهُ حَتَّی یَفْصِلَهُ وَ یَغْزُو بِهِمُ الإمام (علیه السلام) الْهِنْدَ وَ الدَّیْلَمَ وَ الْکُرْدَ وَ الرُّومَ وَ بَرْبَرَ وَ فَارِسَ وَ بَیْنَ جَابَرْسَا إِلَی جَابَلْقَا وَ هُمَا مَدِینَتَانِ وَاحِدَهًٌْ بِالْمَشْرِقِ وَ وَاحِدَهًٌْ بِالْمَغْرِبِ لَا یَأْتُونَ عَلَی أَهْلِ دِینٍ إِلَّا دَعَوْهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ الْإِقْرَارِ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ التَّوْحِیدِ وَ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ وَ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ تَرَکُوهُ وَ

أَمَّرُوا عَلَیْهِ أَمِیراً مِنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ یُجِبْ وَ لَمْ یُقِرَّ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَمْ یُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَتَلُوهُ حَتَّی لَا یَبْقَی بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا دُونَ الْجَبَلِ أَحَدٌ إِلَّا آمَنَ.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام صادق (پرسیدم که اندازه‌ی میراث علم چیست؟ آیا اموری کلی است یا شرح هر آن چیزی است که ما درباره‌ی آن سخن می‌گوییم»؟ فرمود: «به راستی خدای عزّوجلّ را دو شهر است، یکی در مشرق و دیگری در مغرب، در آن‌ها مردمی هستند که ابلیس را نمی‌شناسند و آفرینش او را نمی‌دانند. در هر حال ما آن‌ها را ملاقات می‌کنیم، از ما هر چه نیاز دارند می‌پرسند و از ما خواستار دعا می‌شوند، و به آن‌ها می‌آموزیم و از ما می‌پرسند که قائم ما کی ظهور می‌کند. عبادت کرده و در خداپرستی تلاش می¬کنند. فاصله میان دو شهرشان صد فرسخ است، تمجید و دعاء و کوشش سختی دارند. اگر شما به آن‌ها بنگرید کردار خود را ناچیز می‌شمرید. یکی از آنان یک ماه سرش به سجده نمازش می‌باشد، خوراکشان تسبیح است، و جامه‌شان برگ و چهره‌شان تابان. چون یکی از ما ائمّه (را ببینند او را حریصانه از او می¬پرسند و گردش را می‌گیرند، و از خاک زیر پایش برمی‌دارند و به آن تبرّک می‌جویند. وقتی نماز می‌گزارند بانگی بلند می‌کنند سخت‌تر از بانگ و صدای گردباد. گروهی از آن‌ها از آنگاه که انتظار ظهور قائم (ما را دارند اسلحه به زمین نگذاشته‌اند، همیشه آماده‌اند، و از خدای عزّوجلّ خواستارند که او را به آن‌ها بنماید. عمر هر کدام هزار سال است، در چهره‌ی آن‌ها خشوع و خداترسی و خداجوئی نمایان است. چون خود را از آن‌ها باز داریم، می‌پندارند از خشم بر آن‌ها است. مراقب و منتظر اوقاتی هستند که نزد آن‌ها می‌رویم، نه خسته می‌شوند و نه سست می‌گردند، قرآن را همان‌طور که به آن‌ها آموختیم قرائت می‌کنند، و در تعلیم ما چیزهایی است که اگر بر مردم خوانده شود به آن کافر می‌شوند و منکر آن می‌شوند. از مشکلات قرآن از ما می‌پرسند و چون برای آن‌ها شرح می‌دهیم، از آنچه از ما می‌شنوند خوشحال می‌شوند و برای ما ازخدا عمر دراز می‌طلبند و اینکه ما را از دست ندهند، و می‌دانند در اینکه به آن‌ها می‌آموزیم، نعمت بزرگی است از خدا که به آن‌ها عطا شده. آن‌ها با امام قائم (خروج می‌کنند. هنگامی که قیام کند، نیروهای مسلح آن‌ها پیشتازند و از خداوند عزّوجلّ خواستار نصرت امامند. در بین آن‌ها پیران و جوانانی هستند، چون جوانشان پیر شود، همچون بنده‌ای برابر او می‌نشینند و برنمی‌خیزند تا او فرمانش دهد. بهتر از همه می‌دانند امام (چه دستوری دارد، و تا به آن‌ها فرمانی می‌دهد، بر آن ایستادگی دارند تا فرمان دیگری صادر کند. اگر به میان همه خلق میان مشرق و مغرب درآیند، در یک ساعت همه را نابود می‌کنند. آهن در آن‌ها اثر نمی‌کند، شمشیرهایی از آهن دارند غیر آهن معمولی و اگر یکی از آن‌ها به کوهی شمشیر بزند، آن را دو نیم می‌کند. امام (با کمک آن‌ها با هند و دیلم و گروه روم و بربر و فارس نبرد می‌کند. و میان جابرسا تا جابلقا که دو شهرند، یکی در شرق و دیگری در غرب، اهل هر کیشی را به خدای عز و جل و اقرار به پیغمبری محمّد (و توحید و ولایت ما اهل بیت دعوت می‌کنند، هرکه بپذیرد و مسلمان شود او را رها می‌کنند و فرمانده و امیری از خودشان بر او می‌گمارند و هر که نپذیرد و اقرار به رسالت محمد (نکند و مسلمان نشود، او را می‌کشند تا در میان مشرق و مغرب و پائین کوهستان، کسی جز ایمان‌آورنده باقی نماند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۶

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۳۳۲

۸

(انبیاء/ ۲۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) هَلْ کَانَ فِی الْأَرْضِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَی یَعْبُدُونَ اللَّهَ قَبْلَ آدَمَ (علیه السلام) وَ ذُرِّیَّتِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ یُقَدِّسُونَ اللَّهَ وَ یُسَبِّحُونَهُ وَ یُعَظِّمُونَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لا یَفْتُرُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْأَرَضِینَ خَلَقَهَا قَبْلَ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ خَلَقَ الملائکهًْ رُوحَانِیِّینَ لَهُمْ أَجْنِحَهًٌْ یَطِیرُونَ بِهَا حَیْثُ یَشَاءُ اللَّهُ فَأَسْکَنَهُمْ فِیمَا بَیْنَ أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ یُقَدِّسُونَهُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ اصْطَفَی مِنْهُمْ إِسْرَافِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ جبرئیل ثُمَّ خَلَقَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی الْأَرْضِ الْجِنَّ رُوحَانِیِّینَ لَهُمْ أَجْنِحَهًٌْ فَخَلَقَهُمْ دُونَ خَلْقِ الملائکهًْ وَ حَفِظَهُمْ أَنْ یَبْلُغُوا مَبْلَغَ الملائکهًْ فِی الطَّیَرَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَسْکَنَهُمْ فِیمَا بَیْنَ أَطْبَاقِ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ فَوْقَهُنَّ یُقَدِّسُونَ اللَّهَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ ثُمَّ خَلَقَ خَلْقاً دُونَهُمْ لَهُمْ أَبْدَانٌ وَ أَرْوَاحٌ بِغَیْرِ أَجْنِحَهًٍْ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ نَسْنَاسٌ أَشْبَاهُ خَلْقِهِمْ وَ لَیْسُوا بِإِنْسٍ وَ أَسْکَنَهُمْ أَوْسَاطَ الْأَرْضِ عَلَی ظَهْرِ الْأَرْضِ مَعَ الْجِنِّ یُقَدِّسُونَ اللَّهَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ قَالَ وَ کَانَ الْجِنُّ تَطِیرُ فِی السَّمَاءِ فَتَلْقَی الملائکهًْ فِی السَّمَاوَاتِ فَیُسَلِّمُونَ عَلَیْهِمْ وَ یَزُورُونَهُمْ وَ یَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِمْ وَ یَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمُ الْخَبَرَ ثُمَّ إِنَّ طَائِفَهًًْ مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ وَ أَسْکَنَهُمْ أَوْسَاطَ الْأَرْضِ مَعَ الْجِنِّ تَمَرَّدُوا وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ فَمَرَحُوا وَ بَغَوْا فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ فِی الْعُتُوِّ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی حَتَّی سَفَکُوا الدِّمَاءَ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَ جَحَدُوا رُبُوبِیَّهًَْ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ وَ أَقَامَتِ الطَّائِفَهًُْ الْمُطِیعُونَ مِنَ الْجِنِّ عَلَی رِضْوَانِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ بَایَنُوا الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ الَّذِینَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَحَطَّ اللَّهُ أَجْنِحَهًَْ الطَّائِفَهًِْ مِنَ الْجِنِّ الَّذِینَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ تَمَرَّدُوا فَکَانُوا لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الطَّیَرَانِ إِلَی السَّمَاءِ وَ إِلَی مُلَاقَاهًِْ الملائکهًْ لَمَّا ارْتَکَبُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِی قَالَ وَ کَانَتِ الطَّائِفَهًُْ الْمُطِیعَهًُْ لِأَمْرِ اللَّهِ مِنَ الْجِنِّ تَطِیرُ إِلَی السَّمَاءِ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ عَلَی مَا کَانَتْ عَلَیْهِ وَ کَانَ إِبْلِیسُ وَ اسْمُهُ الْحَارِثُ یُظْهِرُ لِلْملائکهًْ أَنَّهُ مِنَ الطَّائِفَهًِْ الْمُطِیعَهًِْ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی خَلْقاً عَلَی خِلَافِ خَلْقِ الملائکهًْ وَ عَلَی خِلَافِ خَلْقِ الْجِنِّ وَ عَلَی خِلَافِ خَلْقِ النَّسْنَاسِ یَدِبُّونَ کَمَا یَدِبُّ الْهَوَامُّ فِی الْأَرْضِ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ مِنْ مَرَاعِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ ذُکْرَانٌ لَیْسَ فِیهِمْ إِنَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ فِیهِمْ شَهْوَهًَْ النِّسَاءِ وَ لَا حُبَّ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْحِرْصَ وَ لَا طُولَ الْأَمَلِ وَ لَا لَذَّهًَْ عَیْشٍ لَا یُلْبِسُهُمُ اللَّیْلُ وَ لَا یَغْشَاهُمُ النَّهَارُ وَ لَیْسُوا بِبَهَائِمَ وَ لَا هَوَامَّ لِبَاسُهُمْ وَرَقُ الشَّجَرِ وَ شُرْبُهُمْ مِنَ الْعُیُونِ الْغِزَارِ وَ الْأَدْوِیَهًِْ الْکِبَارِ ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُفَرِّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَجَعَلَ فِرْقَهًًْ خَلْفَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ فَکَوَّنَ لَهُمْ مَدِینَهًًْ أَنْشَأَهَا تُسَمَّی جَابَرْسَا طُولُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ وَ کَوَّنَ عَلَیْهَا سُوراً مِنْ حَدِیدٍ یَقْطَعُ الْأَرْضَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَسْکَنَهُمْ فِیهَا وَ أَسْکَنَ الْفِرْقَهًَْ الْأُخْرَی خَلْفَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ وَ کَوَّنَ لَهُمْ مَدِینَهًًْ أَنْشَأَهَا تُسَمَّی جَابَلْقَا طُولُهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ وَ کَوَّنَ لَهُمْ سُوراً مِنْ حَدِیدٍ یَقْطَعُ إِلَی السَّمَاءِ فَأَسْکَنَ الْفِرْقَهًَْ الْأُخْرَی فِیهَا لَا یَعْلَمُ أَهْلُ جَابَرْسَا بِمَوْضِعِ أَهْلِ جَابَلْقَا وَ لَا یَعْلَمُ أَهْلُ جَابَلْقَا بِمَوْضِعِ أَهْلِ جَابَرْسَا وَ لَا یَعْلَمُ بِهِمْ أَهْلُ أَوْسَاطِ الْأَرْضِ مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فَکَانَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الْأَرَضِینَ مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فَیَنْتَفِعُونَ بِحَرِّهَا وَ یَسْتَضِیئُونَ بِنُورِهَا ثُمَّ تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَهْلُ جَابَلْقَا إِذَا غَرَبَتْ وَ لَا یَعْلَمُ بِهَا أَهْلُ جَابَرْسَا إِذَا طَلَعَتْ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ مِنْ دُونِ جَابَرْسَا وَ تَغْرُبُ مِنْ دُونِ جَابَلْقَا فَقِیلَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَکَیْفَ یُبْصِرُونَ وَ یَحْیَوْنَ وَ کَیْفَ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ لَیْسَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَسْتَضِیئُونَ بِنُورِ اللَّهِ فَهُمْ فِی أَشَدِّ ضَوْءٍ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ وَ لَا یَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ شَمْساً وَ لَا قَمَراً وَ لَا نُجُوماً وَ لَا کَوَاکِبَ وَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً غَیْرَهُ فَقِیلَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَأَیْنَ إِبْلِیسُ عَنْهُمْ قَالَ لَا یَعْرِفُونَ إِبْلِیسَ وَ لَا سَمِعُوا بِذِکْرِهِ لَا یَعْرِفُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَمْ یَکْتَسِبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُّ خَطِیئَهًًْ وَ لَمْ یَقْتَرِفْ إِثْماً لَا یَسْقُمُونَ وَ لَا یَهْرَمُونَ وَ لَا یَمُوتُونَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ یَعْبُدُونَ اللَّهَ لا یَفْتُرُونَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً وَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا مَضَی لِلْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ سَبْعَهًُْ آلَافِ سَنَهًٍْ فَلَمَّا کَانَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ لِلَّذِی أَرَادَ مِنَ التَّدْبِیرِ وَ التَّقْدِیرِ فِیمَا هُوَ مُکَوِّنُهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِین.

امام علی (از امام باقر (روایت است: از امیرالمؤمنین (پرسیده شد: «آیا پیش از آدم و فرزندانش در زمین آفریده‌ای از آفریده‌های خدا بوده‌اند که خدا را بپرستند»؟ پاسخ فرمود: «آری، البته در آسمان‌ها و زمین خلقی بودند که خدا را تقدیس می‌کردند و تسبیح می‌گفتند، و در شب و روز بی‌سستی و کاستی او را بزرگ می‌داشتند. چون خدای عزّوجلّ زمین‌ها را پیش از آسمان‌ها آفرید، فرشته‌های روحانی را آفرید که بال و پر داشتند و هرجا خدا می‌خواست پرواز می‌کردند، و آن‌ها را میان طبقه‌های آسمان جا داد و شبانه روز او را تقدیس می‌کردند، و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل را از میان آن‌ها برگزید. سپس خدای عزّوجلّ در زمین جنّیان روحانی بال‌دار آفرید که پائین‌تر از فرشته‌ها بودند، و آن‌ها را نگه داشت که در پریدن و دیگر چیزها به فرشته‌ها نرسند و آن‌ها را میان طبقه‌های هفت زمین و بالای آنجا داد و خدا را شبانه روز تقدیس می‌کردند و سست نمی‌شدند. سپس آفریده‌هایی پائین‌تر از آن‌ها آفرید، با تن و روح و بدون بال و پر، می‌خوردند و می‌نوشیدند، نامشان «نسناس» است. مانند خلقت آنان بودند ولی آدمی نیستند، آن‌هارا با جنّیان در میانه و پشت زمین جا داد، خدا را شبانه روز تقدیس می‌کردند و در عبادت سستی نمی‌ورزیدند. جنّیان به آسمان‌ها پرواز می‌کردند و به فرشته‌ها برمی‌خوردند و به آن‌ها سلام می‌گفتند و از آن‌ها دیدن می‌کردند و با آن‌ها استراحت می‌کردند و از آن‌ها می‌آموختند. سپس گروهی از جنیان و نسناس که خدا آن‌ها را آفرید و در میانه‌های زمین با فرشته‌ها جا داد، از فرمان خدا سرپیچی کردند، و شرارت کردند و به ناحق ستم کردند، و به یکدیگر در سرکشی در برابر خدا پیشدستی نمودند، تا آنجا که خون هم را ریختند، و تباهی به بار آوردند و پروردگاری خدای تعالی را منکر شدند. گروه جنیان فرمانبر به کارهای خداپسند و فرمانبرداری او ایستادگی کردند و از دو گروه جن و نسناس که از فرمان خدا سرپیچی کردند جدا شدند. خدا بال جنیانی را که از فرمان خدا سرپیچی کردند و تمرّد نمودند فرو ریخت و نتوانستند به آسمان بپرند و به دیدار فرشته‌ها بروند، چون گناه و نافرمانی کرده بودند. گروه فرمانبر خدا از جنیان، شب و روز مانند قبل به آسمان پرواز می‌کردند و ابلیس که حارث نام داشت به فرشته‌ها وانمود می‌کرد که از گروه فرمانبر و اطاعت‌کنندگان است. سپس خدا خلقی آفرید که نه فرشته بودند، نه جن و نه نسناس. مانند خزنده‌ها در زمین می‌لولیدند. مانند چهارپایان از چراگاه زمین می‌خوردند و می‌نوشیدند. همه نر بودند و ماده نداشتند. خدا شهوت زن و دوستی فرزندان، و حرص و آرزوی دراز، و کام و لذت زندگی را در آن‌ها ننهاده بود. نه شب به آن‌ها تیره بود و نه روز آن‌ها را فرا می‌گرفت، نه از بهائم بودند و نه خزنده، برگ درخت‌ها لباسشان بود و از چشمه‌های جوشان و نهرهای بزرگ می‌نوشیدند. سپس خدا خواست آن‌ها را دو گروه سازد و گروهی را پشت محل طلوع آفتاب آن سوی دریا انداخت و برایشان شهری ساخت به نام جابرسا که دوازده هزار فرسخ در دوازده هزار فرسخ وسعت داشت و برج و بارویی آهنین ساخت که زمین را از آسمان جدا می¬نمود و سپس آن‌ها را در آن جا داد. و گروه دیگر را پشت محل غروب آفتاب و آن سوی دریا افکند و شهری برایشان‌ساخت به نام جابلقا، دوازده هزار فرسخ در دوازده هزار فرسخ، با برج و باروئی آهنین تا آسمان و آن‌ها را در آن جا داد، اهل جابرسا جای اهل جابلقا را نمی‌دانند و آن‌ها هم جای جابرسائیان را نمی‌دانند، و اهل میانه زمین از جن و نسناس هم هیچ کدام را نمی‌شناسند. و خورشید بر اهل میانه‌های زمین یعنی پری و نسناس می‌تابد و از حرارت و روشنی آن سود می‌برند، سپس در چشمه گل‌آلودی غروب می‌کند و اهل جابلقا از آن بی‌خبرند و نیز اهل جابرسا وقتی طلوع کند از آن بی‌خبرند، زیرا آن از پس جابرسا برمی‌آید و طلوع می‌کند و از پس جابلقا غروب می¬کند». گفتند: «یا امیر المؤمنین! پس چگونه می‌بینند و زنده می‌مانند؟ چگونه می‌خورند و می‌نوشند با اینکه خورشید بر آن‌ها نمی‌تابد»؟ فرمود: «آن‌ها از نور خدا پرتو می‌گیرند که تابنده‌تر از نور خورشید است، نمی‌دانند که خدا خورشیدی آفریده و نه ماهی و نه اختران و نه کواکبی، و جز خدا را نمی‌شناسند». گفتند: «یا امیر المؤمنین! ابلیس چه ارتباطی با آن‌ها دارد»؟ فرمود: «ابلیس را نمی‌شناسند و نامش را نشنیدند، و جز خدای یگانه و بی‌شریک را نمی‌شناسند. هیچ کدام هرگز خطاء و گناهی نمی‌ورزند، بیمار نمی‌شوند. پیر نمی‌شوند و تا روز رستاخیز نمی‌میرند. خدا را می‌پرستند و در عبادت سست نمی‌شوند، شب و روز برای آن‌ها یکسان است». و فرمود: «به راستی خداوند پس از هفت هزار سال بعد از خلق پری و نسناس، دوست داشت خلقی جدید بیافریند، و وقتی آفرینش خدا بر این شد که آدم را بیافریند، برای تدبیر و تقدیر آنچه او سازنده آن در آسمان‌ها و زمین بود، پرده‌های آسمان را بالا زد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۵۸

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۳۲۲

آیه أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ یُنْشِرُونَ [21]

آیا آن‌ها معبودانی از زمین برگزیدند که [خلق مى‌كنند و] منتشر می‌سازند؟!

آیه لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ [22]

[درحالى‌كه] اگر در آسمان و زمین، جز خداوند یگانه، خدایان دیگری بود، نظام جهان به هم می‌خورد. منزّه است خداوند پروردگار عرش [و جهان هستى]، از آنچه وصف می‌کنند!

اگر باشد

۱ -۱

(انبیاء/ ۲۲)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ فَتْحِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَه یَعْلَمُ الْقَدِیمُ الشَّیْءَ الَّذِی لَمْ یَکُنْ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ کَانَ یَکُونُ قَالَ وَیْحَکَ إِنَّ مَسْأَلَتَکَ لَصَعْبَهًٌْ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا وَ قَوْلَهُ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ قَالَ یَحْکِی قَوْلَ أَهْلِ النَّارِ أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ وَ قَالَ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ فَقَدْ عَلِمَ الشَّیْءَ الَّذِی لَمْ یَکُنْ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ کَانَ یَکُونُ.

امام کاظم (فتح‌بن‌یزید گرگانی گوید: به امام کاظم (عرض کردم: «خداوند قدیم آنچه را که نبوده می¬داند که اگر بود می¬شد چگونه می¬بود»؟ حضرت فرمود: «وای بر تو به درستی که مسائل تو دشوار است؛ آیا نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا و نیز فرمود: و نیست با خدا هیچ خدایی که در الوهیّت شریک او بوده باشد. (مؤمنون/۹۱). و کلام اهل دوزخ را چنین بازگو می¬کند که ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام می‌دادیم! . (فاطر/۳۷). و فرمود: یعنی و اگر به‌حسب فرض باز گردانیده شوند به دنیا هرآینه برگردند به‌سوی آنچه نهی شده بودند از آن. (انعام/۲۸). پس آنچه را که نبوده دانسته که اگر بود می¬شد، چگونه می‌بود». من برخاستم که دست و پای او را ببوسم حضرت سر خود را نزدیک آورد و من رو و سرش را بوسیدم و بیرون آمدم در حالی که از بهره و خیری که نصیب من شده بود چنان شاد و مسرور بودم که قابل توصیف نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

بحارا لأنوار، ج۴، ص۸۲/ التوحید، ص۶۴/ نورالثقلین، فیه: «ارجعنا» بدل «اخرجنا»

[درحالی‌که] اگر در آسمان و زمین، جز خداوند یگانه، خدایان دیگری بود، نظام جهان به هم می‌خورد

۲ -۱

(انبیاء/ ۲۲)

الحسین (علیه السلام) - لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا وَ تَفَطَّرَتَا.

امام حسین (اگر در آسمان و زمین، جز خداوند یگانه، خدایان دیگری بود، نظام جهان به هم می‌خورد و شکافته می‌شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

نورالثقلین

۲ -۲

(انبیاء/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّهُ لَوْ کَانَ مَعَهُ إِلَهٌ لَذَهَبَ کُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَأَفْسَدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ.

امام صادق (اگر با او معبود دیگری بود، هر یک از خدایان مخلوقات خود را می‌برد [و ویژه‌ی خود قرار می‌داد] و بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جستند و هریک از آن‌ها بر دیگری [هجوم آورده، مخلوقات او را] تباه می‌ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

نورالثقلین

۲ -۳

(انبیاء/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ قَالَ اتِّصَالُ التَّدْبِیرِ وَ تَمَامُ الصُّنْعِ کَمَا قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا.

امام صادق (فضل‌بن‌یحیی گوید: به امام صادق (گفتم: «دلیل اینکه خدا یکی است، چیست»؟ فرمود: «پیوستگی تدابیر و کمال آفرینش، همان‌طور که خود خدا نیز بدان اشاره می‌کند؛ لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

بحارا لأنوار، ج۳، ص۲۲۹/ التوحید، ص۲۵۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(انبیاء/ ۲۲)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ فَضْلِ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ شَیْءٍ مِنَ الصِّفَهًِْ فَقَالَ لَا تُجَاوِزْ مَا فِی الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا.

امام کاظم (فضل‌بن‌یحیی گوید: از امام کاظم (درباره‌ی چیزی از صفت (توحید) پرسیدم، ایشان فرمود: «از آنچه که در قرآن است تجاوز نکن، خداوند متعال می‌فرماید: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

مشکاهًْ الأنوار، ص۱۰

۲ -۵

(انبیاء/ ۲۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ مِنَ الْکِتَابِ فَقَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما کانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ لَوْ کَانَ مَعَهُ آلِهَهًًْ لَانْفَرَدَ کُلُّ إِلَهٍ مِنْهُمْ بِخَلْقِهِ وَ لَأَبْطَلَ کُلٌّ مِنْهُمْ فِعْلَ الْآخَرِ وَ حَاوَلَ مُنَازَعَتَهُ فَأَبْطَلَ تَعَالَی إِثْبَاتَ إِلَهَیْنِ خَلَّاقَیْنِ بِالْمُمَانَعَهًِْ وَ غَیْرِهَا وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَثَبَتَ

الِاخْتِلَافُ وَ طَلَبَ کُلُّ إِلَهٍ أَنْ یَعْلُوَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِذَا شَاءَ أَحَدُهُمْ أَنْ یَخْلُقَ إِنْسَاناً وَ شَاءَ الْآخَرُ أَنْ یَخْلُقَ بَهِیمَهًًْ اخْتَلَفَا وَ تَبَایَنَا فِی حَالٍ وَاحِدٍ وَ اضْطَرَّهُمَا ذَلِکَ إِلَی التَّضَادِّ وَ الِاخْتِلَافِ وَ الْفَسَادِ وَ کُلُّ ذَلِکَ مَعْدُومٌ وَ إِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الْحَالُ کَذَلِکَ ثَبَتَ الْوَحْدَانِیَّهًُْ بِکَوْنِ التَّدْبِیرِ وَاحِداً وَ الْخَلْقُ مُتَّفِقٌ غَیْرُ مُتَفَاوِتٍ وَ النِّظَامُ مُسْتَقِیمٌ وَ أَبَانَ سُبْحَانَهُ لِأَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَهًِْ وَ مَنْ قَارَبَهُمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَا یَصْلُحُونَ إِلَّا بِصَانِعٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ثُمَّ نَزَّهَ نَفْسَهُ فَقَالَ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الصَّانِعَ وَاحِدٌ حِکْمَةُ التَّدْبِیرِ وَ بَیَانُ التَّقْدِیر.

امام علی (امّا ردّ ثنویّه [کسانی که اعتقاد به دو خدا دارند] از [طریق آیات] قرآن، سخن خدای عزّوجلّ است: خدا هرگز فرزندی اختیار نکرده و خدای دیگری با او نیست که اگر چنین می‌شد، هریک از خدایان مخلوقات خود را تحت تدبیر خود می‌برد و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می‌جست [و جهان هستی به تباهی کشیده می‌شد] منزّه است خدا از آنچه آنان توصیف می‌کنند. (مؤمنون/۹۱). خدای تعالی آگاه نمود که اگر با او خدایانی بود، هر خدایی مخصوص خلق خود می‌شد و هریک از آن‌ها کار دیگری را باطل می‌کرد و به نزاع با او اقدام می‌کرد، پس خدای تعالی اثبات دو خدای آفریننده را با مانع‌شدن [یک خدا نسبت به دیگری] و با غیر آن باطل نمود

و اگر خدایی با خداوند بود، اختلاف [میان خدایان] پیدا می‌شد و هر خدایی در صدد برتری بر رفیقش برمی‌آمد؛ پس اگر یکی از آن‌ها بخواهد انسانی بیافریند و دیگری بخواهد حیوانی بیافریند، در یک حالت اختلاف پیدا می‌کنند و از هم جدا می‌شوند و این، آن‌ها را به تضاد و اختلاف و فساد وامی‌دارد درحالی‌که همه‌ی این‌ها باطل است [و تضاد و اختلافی در عالم وجود ندارد] و هنگامی‌که این حالت باطل شد، یگانگی [خداوند] ثابت می‌شود به اینکه تدبیر [در عالم] یکی است و خلق با هم متّحد و بدون اختلافند و نظم [عالم] پایدار است و خداوند سبحان برای اهل این سخن و کسانی که [در افکار] نزدیک آن‌ها هستند آشکار نمود که آفرینش جز به یک آفریننده درست نیست، پس فرمود: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا. سپس خود را منزّه شمرد و فرمود: پاک و منزّه است خدای یکتا از آنچه وصف می‌کنند. (صافات/۱۵۹). و دلیل بر یکی بودن آفریننده، درستی و متانت تدبیر و بیان مقدّرات [از ناحیه‌ی او] است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۲

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۳۵

۲ -۶

(انبیاء/ ۲۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَولُهُ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا فَإنَّهُ رَدٌّ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا؛ خداوند در این آیه، بت‌پرستی را رد می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۴

القمی، ج۲، ص۶۸/ البرهان/ نورالثقلین

۲ -۷

(انبیاء/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ فِی حَدِیثِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی أَتَی أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ کَانَ مِنْ قَوْلِ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) لَا یَخْلُو قَوْلُکَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ مِنْ أَنْ یَکُونَا قَدِیمَیْنِ قَوِیَّیْنِ أَوْ یَکُونَا ضَعِیفَیْنِ أَوْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا قَوِیّاً وَ الْآخَرُ ضَعِیفاً فَإِنْ کَانَا قَوِیَّیْنِ فَلِمَ لَا یَدْفَعُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ یَتَفَرَّدُ بِالتَّدْبِیرِ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِیٌّ وَ الْآخَرَ ضَعِیفٌ ثَبَتَ أَنَّهُ وَاحِدٌ کَمَا نَقُولُ لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِی الثَّانِی فَإِنْ قُلْتَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ لَمْ یَخْلُ مِنْ أَنْ یَکُونَا مُتَّفِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهًٍْ أَوْ مُفْتَرِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهًٍْ فَلَمَّا رَأَیْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِماً وَ الْفَلَکَ جَارِیاً وَ التَّدْبِیرَ وَاحِداً وَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَلَّ صِحَّهًُْ الْأَمْرِ وَ التَّدْبِیرِ وَ ائْتِلَافُ الْأَمْرِ عَلَی أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِدٌ ثُمَّ یَلْزَمُکَ إِنِ ادَّعَیْتَ اثْنَیْنِ فُرْجَهًٌْ مَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یَکُونَا اثْنَیْنِ فَصَارَتِ الْفُرْجَهًُْ ثَالِثاً بَیْنَهُمَا قَدِیماً مَعَهُمَا فَیَلْزَمُکَ ثَلَاثَهًٌْ فَإِنِ ادَّعَیْتَ ثَلَاثَهًًْ لَزِمَکَ مَا قُلْتَ فِی الِاثْنَیْنِ حَتَّی تَکُونَ بَیْنَهُمْ فُرْجَهًٌْ فَیَکُونُوا خَمْسَهًًْ ثُمَّ یَتَنَاهَی فِی الْعَدَدِ إِلَی مَا لَا نِهَایَهًَْ لَهُ فِی الْکَثْرَهًِْ قَالَ هِشَامٌ فَکَانَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ أَنْ قَالَ فَمَا الدَّلِیلُ عَلَیْهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وُجُودُ الْأَفَاعِیلِ دَلَّتْ عَلَی أَنَّ صَانِعاً صَنَعَهَا أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَی بِنَاءٍ مُشَیَّدٍ مَبْنِیٍّ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بَانِیاً وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِیَ وَ لَمْ تُشَاهِدْهُ قَالَ فَمَا هُوَقَالَ شَیْءٌ بِخِلَافِ الْأَشْیَاءِ ارْجِعْ بِقَوْلِی إِلَی إِثْبَاتِ مَعْنًی وَ أَنَّهُ شَیْءٌ بِحَقِیقَهًِْ الشَّیْئِیَّهًِْ غَیْرَ أَنَّهُ لَا جِسْمٌ وَ لَا صُورَهًٌْ وَ لَا یُحَسُّ وَ لَا یُجَسُّ وَ لَا یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ لَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ وَ لَا تُغَیِّرُهُ الْأَزْمَانُ.

امام صادق (هشام‌بن‌حکم در حدیث زندیقی که نزد امام صادق (آمد، روایت می‌کند که ایشان به او فرمود: «سخن تو که مدّعی هستی خدا دوتاست، از دو حالت خارج نیست؛ یا دو تا خدای قوی و قدیم هستند و یا ضعیف می‌باشند و یا یکی قوی و دیگری ضعیف می‌باشد. اگر هر دوی آنان قوی هستند، چرا یکی از آن‌ها دیگری را کنار نمی‌زند و خود تدبیر امر را به تنهایی در دست نمی‌گیرد؟ و اگر می‌پنداری که یکی از آن‌ها قوی است و دیگری ضعیف، ناتوانی خدای دوّمی ثابت می‌شود که خدا همان‌طور که ما می‌گوییم یکی است. اگر بگویی که خدا دو تاست؛ یا باید از هر نظر با هم همسان باشند و یا از هر جنبه‌ای با هم متفاوت باشند؛ درهرصورت، هنگامی‌که می‌بینیم انسان‌ها با نظم و ترتیب آفریده شده‌اند و آسمان در حرکت است و تدبیر امر یکی است، و شب و روز و خورشید و ماه هریک کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند، این درستی امور و تدابیر و یکپارچگی آن‌ها بر این دلالت می‌کنند که مدبّر امور یکی است. و همچنین ادّعای دو خدایی، مستلزم این است که بین آن‌ها شکافی باشد تا دو تا باشند و دراین‌صورت شکاف بین آن‌ها خود خدای سوّمی می‌گردد که از قدیم با آن‌ها بوده و این امر مقتضی سه خدایی است و در عقیده‌ی سه خدایی نیز همان موضوع شکافی را که در دو خدایی بود، وجود دارد و بین آن‌ها نیز شکافی است که از آن پنج خدا می‌سازد. به‌همین‌ترتیب عدد به سمت بی‌نهایت می‌رود و زیادتر می‌شود». هشام می‌گوید: «یکی از سؤال‌های زندیق این بود که؛ دلیل بر وجود خدا چیست»؟ امام صادق (پاسخ داد: «وجود افعال انجام شده (پیدایش) دلالت بر این می‌کند که سازنده‌ای آن‌ها را به وجود آورده است. آیا نمی‌بینی که هرگاه به ساختمانی بزرگ می‌نگری، به این فکر می‌کنی که آن، سازنده‌ای دارد، هرچند که سازنده آن را نمی‌بینی و مشاهده نمی‌کنی»؟ او گفت: «او (سازنده) کیست»؟ ایشان فرمود: «چیزی برخلاف اشیاء دیگر، سعی کن از گفته‌ام معنایی درک کنی. او شئ است به‌معنای حقیقی شیء بودن، با این تفاوت که او نه جسم است و نه صورت است و نه حس و لمس می‌شود. با حواس پنج‌گانه نیز درک نمی‌گردد. وَهْم او را درک نمی‌کند و روزگار نیز از او نمی‌کاهد و زمان‌ها نیز تغییری در او ایجاد نمی‌نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۴

الکافی، ج۱، ص۸۱ / نورالثقلین، فیه: «قال هشام فکان من سوال الزندیق… الی آخر» محذوف

۲ -۸

(انبیاء/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَمَرَ بِقَطْعِ لِصٍّ فَقَالَ اللِّصُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَدَّمْتُهُ فِی الْإِسْلَامِ وَ تَأْمُرُهُ بِالْقَطْعِ فَقَالَ لَوْ کَانَتِ ابْنَتِی فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) فَسَمِعَتْ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) فَحَزِنَتْ فَنَزَلَ جبرئیل بِقَوْلِهِ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ فَحَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَنَزَلَ لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا فَتَعَجَّبَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مِنْ ذَلِکَ فَنَزَلَ جبرئیل وَ قَالَ کَانَتْ حَزِنَتْ مِنْ قَوْلِکَ فَهَذِهِ الْآیَاتُ لِمُوَافَقَتِهَا لِتَرْضَی.

پیامبر (رسول خدا (فرمان داد تا دست دزدی را قطع کنند، دزد گفت: «این دست را در اسلام تقدیم کرده‌ام ولی اکنون فرمان به قطع آن می‌دهی»؟ پیامبر (فرمود: «اگر دخترم فاطمه (نیز چنین کاری را انجام داده بود دست او را نیز قطع می‌کردم». هنگامی‌که حضرت فاطمه (این سخن را شنید اندوهگین گردید، پس جبرئیل فرود آمد و این آیه را برای او تلاوت نمود: اگر برای خدا شریک قائل شوی ثواب عمل تو از بین خواهد رفت. (زمر/۶۵). و پس از نزول این آیه رسول خدا (محزون گردید، پس این آیه نازل گردید: لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا. با نزول این آیه، پیامبراسلام (متعجّب گردید و لذا جبرئیل فرود آمده و گفت: چون حضرت فاطمه (از آن سخن تو دلگیر شد لذا این آیات برای جلب رضایت او نازل گردید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۶

بحارا لأنوار، ج۴۳، ص۴۳/ المناقب، ج۳، ص۳۲۴

منزّه است خداوند پروردگار عرش [و جهان هستی]، از آنچه وصف می‌کنند

۳ -۱

(انبیاء/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَنَانِ‌بْنِ‌سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْعَرْشِ وَ الْکُرْسِیِّ فَقَالَ إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ کَثِیرَهًًْ مُخْتَلِفَهًًْ لَهُ فِی کُلِّ سَبَبٍ وَ صُنْعٍ فِی الْقُرْآنِ صِفَهًٌْ عَلَی حِدَهًٍْ فَقَوْلُهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یَقُولُ الْمُلْکُ الْعَظِیمُ فَهُمَا فِی الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْکَ الْعَرْشِ سِوَی مُلْکِ الْکُرْسِیِّ وَ عِلْمَهُ أَغْیَبُ مِنْ عِلْمِ الْکُرْسِیِّ فَمِنْ ذَلِکَ قَالَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أَیْ صِفَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ صِفَهًِْ الْکُرْسِیِّ وَ هُمَا فِی ذَلِکَ مَقْرُونَانِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلِمَ صَارَ فِی الْفَضْلِ جَارَ الْکُرْسِیِّ قَالَ إِنَّهُ صَارَ جَارَهُ لِأَنَّ عِلْمَ الْکَیْفُوفِیَّهًِْ فِیهِ وَ فِیهِ الظَّاهِرُ مِنْ أَبْوَابِ الْبَدَاءِ وَ أَیْنِیَّتِهَا وَ حَدِّ رَتْقِهَا وَ فَتْقِهَا فَهَذَانِ جَارَانِ أَحَدُهُمَا حَمَلَ صَاحِبَهُ فِی الظَّرْفِ وَ بِمِثْلِ صَرْفِ الْعُلَمَاءِ وَ لْیَسْتَدِلُّوا عَلَی صِدْقِ دَعْوَاهُمَا لِأَنَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ فَمِنِ اخْتِلَافِ صِفَاتِ الْعَرْشِ أَنَّهُ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَبِّ الْعَرْشِ رَبِّ الْوَحْدَانِیَّهًِْ عَمَّا یَصِفُونَ وَ قَوْمٌ وَصَفُوهُ بِیَدَیْنِ فَقَالُوا یَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ وَ قَوْمٌ وَصَفُوهُ بِالرِّجْلَیْنِ فَقَالُوا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَی صَخْرَهًِْ بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَمِنْهَا ارْتَقَی إِلَی السَّمَاءِ وَ وَصَفُوهُ بِالْأَنَامِلِ فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) قَالَ إِنِّی وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ عَلَی قَلْبِی فَلِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَالَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ یَقُولُ رَبِّ الْمَثَلِ الْأَعلی عمَّا بِهِ مَثَّلُوهُ وَ لِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَی الَّذِی لَا یُشْبِهُهُ شَیْءٌ وَ لَا یُوصَفُ وَ لَا یُتَوَهَّمُ فَذَلِکَ الْمَثَلُ الْأَعْلَی.

امام صادق (حنان‌بن‌سدیر گوید: در مورد عرش و کرسی پرسیدم، فرمود: «عرش اوصاف بسیار و گوناگون دارد، برای هر وصفی در قرآن یک معنا آمده است، اینکه فرموده است: پروردگار عرش بزرگ. (مؤمنون/۸۶). می‌فرماید: «و هر دو باب دانش همراه هم هستند، زیرا ملک عرش جز ملک کرسی است: و علمش نهانتر از علم کرسی است، از این رو فرمود: پروردگار عرش بزرگ؛ یعنی وصفش بزرگتر از وصف کرسی است، با اینکه هر دو از نظر دانش مقرون هم هستند». گفتم: «قربانت گردم، پس چرا در فضیلت مانند کرسی است»؟ فرمود: «همانا برای آن مقرون آن شد که دانش چگونگی در آن است و آنچه از ابواب بداء و چگونگی مکان آن و رتق و فتق است در آن روشن است، پس این دو مقرون هم هستند و یکی جایگزین در دیگری است، و تعبیر علماء نمونه‌ای از آن است که آن را دگرگون می‌آورند تا دلیل باشد بر راستی ادعای آنان، زیرا او به رحمتش هر که را بخواهد مخصوص می‌سازد و اوست که نیرومند و با عزّت است. و نمونه‌ی اختلاف وصف عرش این است که خدای تبارک‌وتعالی فرمود: پروردگار عرش پروردگار یگانگی است از آنچه وصف می‌کنند. (زخرف/۸۲). گروهی می‌گویند دو دست دارد و گفتند: «دست خدا [با زنجیر] بسته است. (مائده/۶۴)». گروهی او را به داشتن دو پا وصف کردند و گفتند: پای بر صخره بیت المقدّس نهاد و از آنجا به آسمان بالا رفت، و او را دارای انگشت شمردند و گفتند: محمّد (فرموده است: «من خنکی انگشتانش را بر دلم دریافتم» برای این وصف‌ها است که فرمود: «پروردگار عرش (منزه است) از آنچه می‌ستایند». می‌فرماید: «پروردگار نمونه‌های برتر از آنچه نمونه‌های او آوردند است، و برای خدا است نمونه برتر که چیزی به او شبیه نیست، و وصف او شایسته نیست، و در وهم نیاید، این است نمونه برتر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۶

بحارا لأنوار، ج۵۵، ص۳۰/ البرهان

۳ -۲

(انبیاء/ ۲۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ یَزِیدَ‌بْنِ‌الْأَصَمِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ‌بْنَ‌الْخَطَّابِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَا تَفْسِیرُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ فِی هَذَا الْحَائِطِ رَجُلًا کَانَ إِذَا سُئِلَ أَنْبَأَ وَ إِذَا سَکَتَ

ابْتَدَأَ فَدَخَلَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) مَا تَفْسِیرُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ هُوَ تَعْظِیمُ جَلَالِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ تَنْزِیهُهُ عَمَّا قَالَ فِیهِ کُلُّ مُشْرِکٍ فَإِذَا قَالَهَا الْعَبْدُ صَلَّی عَلَیْهِ کُلُّ مَلَکٍ.

امام علی (یزیدبن‌اصمّ گوید: فردی از عمربن‌خطّاب سؤال کرد و گفت: «ای امیرالمؤمنین (! تفسیر سبحان‌الله چیست»؟ او گفت: «در پشت این دیوار مردی است که برای پرسیدن سؤال داناتراست و زمانی‌که سکوت کرده است تو سؤالت را بپرس». مرد داخل شد و

دید که او علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است و گفت: «ای اباالحسن (! تفسیر سبحان‌الله چیست»؟ ایشان فرمود: «آن عبارت از بزرگداشت و پاکداشت خداوند عزّوجلّ است از آنچه مشرکان در مورد او می‌گویند و هرگاه که بنده‌ای آن را بگوید، همه‌ی فرشتگان بر او درود می‌فرستند. و در مورد سبحان‌الله احادیث زیادی را در ذیل تفسیر آیه: بگو: «این راه من است و با بصیرت کامل، همه‌ی مردم را به‌سوی خدا دعوت می‌کنیم! . (یوسف/۱۰۸). بیان داشته‌ایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۶

التوحید، ص۳۱۲

۳ -۳

(انبیاء/ ۲۲)

السّجّاد (علیه السلام) - إِنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ خَلَقَ الْعَرْشَ أَرْبَاعاً لَمْ یَخْلُقْ قَبْلَهُ إِلَّا ثَلَاثَهًَْ أَشْیَاءَ الْهَوَاءَ وَ الْقَلَمَ و النُّورَ ثُمَّ خَلَقَهُ مِنْ أَنْوَارٍ مُخْتَلِفَهًٍْ فَمِنْ ذَلِکَ النُّورِ نُورٌ أَخْضَرُ اخْضَرَّتْ مِنْهُ الْخُضْرَهًُْ وَ نُورٌ أَصْفَرُ اصْفَرَّتْ مِنْهُ الصُّفْرَهًُْ وَ نُورٌ أَحْمَرُ احْمَرَّتْ مِنْهُ الْحُمْرَهًُْ وَ نُورٌ أَبْیَضُ وَ هُوَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَ مِنْهُ ضَوْءُ النَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ طَبَقٍ غِلَظُ کُلِّ طَبَقٍ کَأَوَّلِ الْعَرْشِ إِلَی أَسْفَلِ السَّافِلِینَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ طَبَقٌ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَ یُقَدِّسُهُ بِأَصْوَاتٍ مُخْتَلِفَهًٍْ وَ أَلسِنَهًٍْ غَیْرِ مُشْتَبِهَهًٍْ وَ لَوْ أُذِنَ لِلِسَانٍ مِنْهَا فَأَسْمَعَ شَیْئاً مِمَّا تَحْتَهُ لَهَدَمَ الْجِبَالَ وَ الْمَدَائِنَ وَ الْحُصُونَ وَ لَخَسَفَ الْبِحَارَ وَ لَأَهْلَکَ مَا دُونَهُ لَهُ ثَمَانِیَهًُْ أَرْکَانٍ عَلَی کُلِّ رُکْنٍ مِنْهَا مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ لا یَفْتُرُونَ وَ لَوْ حَسَّ شَیْءٌ مِمَّا فَوْقَهُ مَا قَامَ لِذَلِکَ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْإِحْسَاسِ الْجَبَرُوتُ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَهًُْ وَ الْقُدْسُ وَ الرَّحْمَهًُْ ثُمَّ الْعِلْمُ وَ لَیْسَ وَرَاءَ هَذَا مَقَال.

امام سجّاد (همانا خداوند عزّوجلّ عرش را در چهار مرحله خلق کرد و قبل از آن تنها سه چیز آفریده بود، هوا و قلم و نور را، پس آن را از نورهای مختلفی به وجود آورد، و از جمله‌ی آن نورها، نور سبز است که رنگ¬های سبز و زرد و سرخ و سفید از آن پدید آمده است و نور سفید، نور تمامی نورهاست که روشنایی صبح نیز از آن گرفته شده است. سپس عرش را هفتاد طبقه گرداند. استحکام هر طبقه‌ای از عرش، به‌مانند استحکام ابتدای عرش تا پایین‌ترین مکان آن می‌باشد و در هر طبقه‌ای فرشتگانی تسبیح خدای عزّوجلّ را می‌گویند و با آواهایی متفاوت و زبان‌هایی مختلف به تقدیس او می‌پردازند و اگر به یکی از آن زبان‌ها اجازه داده شود تا صدایش را به قسمت پایین خود برساند، کوه‌ها و شهرها و دژها نابود می‌شوند و دریاها منفجر می‌گردند و هرآنچه در پایین آن فرشته قرار دارد، هلاک می‌شود. عرش هشت ستون دارد و هر ستونی را تعدادی بی‌شمار از فرشته که عددشان را تنها خدا می‌داند، حمل می‌کنند و در شب و روز خدا را تسبیح می‌گویند و از این‌کار خسته نمی‌شوند و اگر به‌اندازه‌ی یک چشم‌به‌هم‌زدن، احساسی از آنچه بالای عرش است، به چیزی منتقل شود، او احساس جبروت و کبریا و عظمت و پاکی و رحمت علم خداوند را درمی‌یابد و هیچ گفته‌ای بالاتر از این وجود ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۸

التوحید، ص۳۲۵ / البرهان

آیه لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ [23]

از آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود، درحالی‌که آنان بازخواست می‌شوند.

۱

(انبیاء/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ قَالَ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِذَا جَمَعَ الْعِبَادَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ سَأَلَهُمْ عَمَّا عَهِدَ إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَی عَلَیْهِمْ.

امام صادق (ابن‌اذینه گوید: به امام صادق (گفتم: «فدایتان شوم! درباره قضا و قدر چه می¬فرمایید»؟ ایشان فرمود: «می¬گویم که خداوند متعال هنگامی که در روز قیامت بندگان را جمع کند، از آنان درباره‌ی چیزهایی که با آنان عهد کرده بود، سؤال می¬کند، ولی درباره‌ی چیزهایی که بر آنان قضا کرده، سؤالی نمی¬کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۸

التوحید، ص۳۶۵ / نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - یَا زُرَارَهًُْ أُعْطِیکَ جُمْلَهًًْ فِی الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ قَالَ لَهُ زُرَارَهًُْ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَهُ إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ وَ جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ سَأَلَهُمْ عَمَّا عَهِدَ إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا قَضَی عَلَیْهِمْ.

امام صادق (امام صادق (در خطاب به زراره: ای زراره! آیا می¬خواهی درباره قضا و قدر جمله¬ای برایت بگویم؟ زراره عرض کرد: «آری فدایتان شوم». فرمود: «وقتی روز قیامت فرا رسد و خداوند خلایق را جمع کند، از آنان در مورد چیزهایی که با آنان پیمان بسته است بازخواست می¬کند، امّا از چیزهایی که بر آنان قضا نموده است بازخواست نمی¬کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۶۸

الارشاد، ج۲، ص۲۰۴

۳

(انبیاء/ ۲۳)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قال (علیه السلام): یَا جَابِرُ أَ وَ تَدْرِی مَا الْمَعْرِفَهًُْ الْمَعْرِفَهًُْ إِثْبَاتُ التَّوْحِیدِ أَوَّلًا ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ الْمَعَانِی ثَانِیاً ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ الْأَبْوَابِ ثَالِثاً ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ الْأَنَامِ رَابِعاً ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ الْأَرْکَانِ خَامِساً ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ النُّقَبَاءِ سَادِساً ثُمَّ مَعْرِفَهًُْ النُّجَبَاءِ سَابِعا… أَمَّا إِثْبَاتُ التَّوْحِیدِ مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ الْقَدِیمِ الْغَائِبِ الَّذِی لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ هُوَ غَیْبٌ بَاطِنٌ سَتُدْرِکُهُ کَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَمَّا الْمَعَانِی فَنَحْنُ مَعَانِیهِ وَ مَظَاهِرُهُ فِیکُمْ اخْتَرَعَنَا مِنْ نُورِ ذَاتِهِ وَ فَوَّضَ إِلَیْنَا أُمُورَ عِبَادِهِ فَنَحْنُ نَفْعَلُ بِإِذْنِهِ مَا نَشَاءُ وَ نَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اللَّهُ وَ نَحْنُ أَحَلَّنَا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هَذَا الْمَحَلَّ وَ اصْطَفَانَا مِنْ بَیْنِ عِبَادِهِ وَ جَعَلَنَا حُجَّتَهُ فِی بِلَادِهِ فَمَنْ أَنْکَرَ شَیْئاً وَ رَدَّهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ کَفَرَ بِآیَاتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ (یَا جَابِرُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَی بِهَذِهِ الصِّفَهًِْ فَقَدْ أَثْبَتَ التَّوْحِیدَ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَهًَْ مُوَافِقَهًٌْ لِمَا فِی الْکِتَابِ الْمُنْزَلِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

امام سجّاد ( جابربن‌یزید جعفی گوید: امام سجّاد (فرمود: «جابر! می‌دانی معرفت چیست؟ معرفت در درجه اول اثبات توحید و یکتایی خداست. بعد معرفت معانی در مرحله دوم قرار دارد. سپس معرفت ابواب در درجه سوّم و آنگاه معرفت و شناسایی مردم در درجه چهارم قرار دارد و بعد شناختن ارکان در مرتبه پنجم و در مرتبه ششم شناختن نقباء و پاکان است و در مرحله هفتم شناختن نجباء است… جابر! اثبات توحید و معرفت معانی: امّا اثبات توحید عبارت است از شناختن خدای قدیم و پنهان از دیده‌ها که دیده‌ها او را در نیابد، امّا او دیده‌ها را در می‌یابد و لطیف و خبیر است. و او غیب است و باطن و به آن طوری که خود را ستوده، او را در می‌یابی. امّا معانی، ما معانی خدا و مظاهر او در میان شماییم. ما را از نور ذات خویش آفرید و امور بندگان خود را به ما واگذارد. ما به اجازه او هرچه بخواهیم انجام می‌دهیم. ما وقتی بخواهیم، خدا می‌خواهد و هر گاه اراده کنیم، خدا اراده می‌کند. ما را خداوند به این مقام رسانیده و از بین بندگان خود برگزیده و ما را حجّت خویش در زمین قرار داده است. هر کسی یکی از این‌ها را منکر شود و رد کند، خدای بلند آوازه را رد کرده و کافر به آیات و انبیا و پیامبران او شده است. جابر! هر که خدا را با این صفت بشناسد، اثبات توحید کرده است، چون این صفت موافق قرآن مجید در این آیه: چشم‌ها او را نمی‌بینند ولی او همه چشم‌ها را می‌بیند و او بخشنده [انواع نعمت‌ها، و باخبر از دقایق موجودات]. (انعام/۱۰۳). و این آیه: هیچ‌چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست! . (شوری/۱۱) و این آیه است: لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۰

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۱۴

۴

(انبیاء/ ۲۳)

السّجّاد (علیه السلام) - عن أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام): … قِیلَ لعَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ لَنَا بَعْضُ النُّصَّابِ فَإِنْ کَانَ قَتْلُ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) بَاطِلًا فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ صَیْدِ السَّمَکِ فِی السَّبْتِ أَ فَمَا کَانَ یَغْضَبُ عَلَی قَاتِلِیهِ کَمَا غَضِبَ عَلَی صَیّادِی السَّمَکِ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قُلْ لِهَؤُلَاءِ النُّصَّابِ فَإِنْ کَانَ إِبْلِیسُ مَعَاصِیهِ أَعْظَمَ مِنْ مَعَاصِی مَنْ کَفَرَ بِإِغْوَائِهِ فَأَهْلَکَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ کَقَوْمِ نُوح (علیه السلام) وَ فِرْعَوْنَ وَ لَمْ یُهْلِکْ إِبْلِیسَ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْهَلَاکِ فَمَا بَالُهُ أَهْلَکَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَصُرُوا عَنْ إِبْلِیسَ فِی عَمَلِ الْمُوبِقَاتِ وَ أَمْهَلَ إِبْلِیسَ مَعَ إِیثَارِهِ لِکَشْفِ الْمُخْزِیَاتِ أَ لَا کَانَ رَبُّنَا عَزَّ‌وَ‌جَلَّ حَکِیماً بِتَدْبِیرِهِ وَ حُکْمِهِ فِیمَنْ أَهْلَکَ وَ فِیمَنِ اسْتَبْقَی فَکَذَلِکَ هَؤُلَاءِ الصَّائِدُونَ فِی السَّبْتِ وَ هَؤُلَاءِ الْقَاتِلُونَ لِلْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَفْعَلُ فِی الْفَرِیقَیْنِ مَا یَعْلَمُ أَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّوَابِ وَ الْحِکْمَهًِْ لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ عِبَادُهُ یُسْأَلُون.

حضرت سجّاد (امام عسکری (از پدرانش روایت فرمود: به حضرت سجّاد (گفته شد: «ای پسر رسول خدا (! ما این حدیث را از شما شنیدیم، ولی بعضی از ناصبی‌ها به ما می‌گویند: اگر قتل حسین (خطا و باطل باشد، پس از صید ماهی در روز شنبه بزرگ‌تر است. پس چرا خدا آن طور که بر صیاد ماهیان غضب کرد، بر قاتلین امام حسین (غضب ننمود»؟ حضرت سجّاد (فرمود: «در جواب آنان بگو: اگر نافرمانی شیطان از آن اشخاصی که به وسیله اغوای شیطان کافر شدند بزرگ‌تر باشد، پس چرا خدا گروهی از آنان را از قبیل قوم نوح و فرعون هلاک نمود، ولی شیطان را هلاک نکرده، در صورتی که شیطان برای هلاکت سزاوارتر بود، پس چرا خدا آن گروه را با این که کفر و نافرمانی ایشان به قدر شیطان نبود نابود کرد و ابلیس را با اینکه برای کشف اعمال زشت فعالیّت می‌کند باقی نهاد؟ آیا خدا در تدبیر و حکم خود که بعضی را هلاک می‌نماید و بعضی را زنده می‌گذارد حکیم نیست؟ پس آن صیّادهای ماهیان و کشندگان امام حسین (نیز همین حال را خواهند داشت. خدای علیم درباره این دو دسته مردم عملی انجام می‌دهد که عین صواب و حکمت است. خدا از آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود، درحالی‌که آنان بازخواست می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۰

بحارا لأنوار، ج۴۵، ص۲۹۵

۵

(انبیاء/ ۲۳)

الرّضا (علیه السلام) - عن الْحَسَنِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِی قال: قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لِسُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ مَا أَنْکَرْتَ

مِنَ الْبَدَاءِ یَا سُلَیْمَانُ وَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ أَ وَ لا یَذْکُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً قَالَ سُلَیْمَانُ هَلْ رُوِّیتَ فِیهِ عَنْ آبَائِکَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ رُوِّیتُ عَنْ أَبِی‌عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عِلْمَیْنِ عِلْماً مَخْزُوناً مَکْنُوناً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِکَ یَکُونُ الْبَدَاءُ وَ عِلْماً عَلَّمَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ (فَالْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ (نَبِیِّکَ یَعْلَمُونَهُ قَالَ سُلَیْمَانُ زِدْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَبِی‌عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَوْحَی إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ أَنْ أَخْبِرْ فُلَانَ الْمَلِکَ أَنِّی مُتَوَفِّیهِ إِلَی کَذَا وَ کَذَا فَأَتَاهُ ذَلِکَ النَّبِیُّ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَا اللَّهَ الْمَلِکُ وَ هُوَ عَلَی سَرِیرِهِ حَتَّی سَقَطَ مِنَ السَّرِیرِ وَ قَالَ یَا رَبِّ أَجِّلْنِی حَتَّی یَشِبَّ طِفْلِی وَ أَقْضِیَ أَمْرِی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی ذَلِکَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنِ ائْتِ فُلَانَ الْمَلِکَ فَأَعْلِمْهُ أَنِّی قَدْ أَنْسَیْتُ أَجَلَهُ وَ زِدْتُ فِی عُمُرِهِ خَمْسَ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ فَقَالَ ذَلِکَ النَّبِیُّ یَا رَبِّ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ أَنِّی لَمْ أَکْذِبْ قَطُّ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُورٌ فَأَبْلِغْهُ ذَلِکَ وَ اللهُ لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ.

امام رضا (حسن‌بن‌محمّد نوفلی گوید: امام رضا (به سلیمان مروزی فرمود: «ای سلیمان! از بداء چه انکار کردی و خدای عزّوجلّ می‌فرماید: آیا نمی‌اندیشد و یاد نمی‌کند آن آدمی آنکه آفریدیم او را پیش این و نبود چیزی بلکه‌عدم صرف بود؟ . (مریم/۶۷). سلیمان گفت: «آیا در مورد بداء از پدران گرامیت چیزی روایت شده است»؟ فرمود: «آری، پدرم از امام صادق (نقل کرد که فرمود: خدا دارای دو علم است؛ علمی پنهان و مخفی، که کسی جز خود او از آن علم اطّلاع ندارد که بداء جزء همین علم است و علمی که آن را به ملائکه و پیامبران (آموخته است. علمای اهل بیت (امامان () از این علم اطّلاع دارند». سلیمان تقاضا کرد: «بیش از این بفرمایید». فرمود: «پدرم از پدران گرامی خود نقل کرده که پیامبر اکرم (فرمود:» خداوند به یکی از پیامبران (وحی کرد که به فلان پادشاه بگو من در فلان روز و ساعت او را از بین می‌برم. آن پیامبر پیغام خدا را رسانید. پادشاه آنچنان به دعا و تضرّع به پیشگاه پروردگار پرداخت، در همان‌حالی‌که روی تخت بود و چنان زاری می‌نمود که از تخت سرازیر شد و می‌گفت: خدایا به من مهلت ده تا پسرم بزرگ شود و کار خود را بسازم. خداوند به همان پیامبر (وحی کرد که پیش آن پادشاه برو و بگو من اجل او را تأخیر انداختم و پانزده سال به عمرش افزودم». پیامبر عرض کرد: «خدایا تو می‌دانی که من تاکنون دروغ نگفته‌ام». خداوند به او خطاب نمود: «تو یک مأمور هستی، پیغام مرا برسان. کسی را یارای آن نیست و انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۰

بحارا لأنوار، ج۴، ص۹۵/ بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۳۳۰، فیه: «روّیت عن ابی عبدالله… جعلت فداک قال الرضا» محذوف

۶

(انبیاء/ ۲۳)

الکاظم (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ابْنَ آدَمَ (علیه السلام) بِمَشِیَّتِی کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی تَشَاءُ وَ تَقُولُ وَ بِقُوَّتِی أَدَّیْتَ إِلَیَّ فَرَائِضِی وَ بِنِعْمَتِی قَوِیتَ عَلَی مَعْصِیَتِی مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَ مَا أَصَابَکَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ ذَاکَ أَنِّی أَوْلَی بِحَسَنَاتِکَ مِنْکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی بِسَیِّئَاتِکَ مِنِّی وَ ذَاکَ أَنِّی لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

امام کاظم (ای فرزند آدم! به مشیت من است که تو چیزی را می¬خواهی و چیزی می‌گویی، و به واسطه نیروی من است که واجبات مرا ادا می¬کنی، و به سبب نعمت من است که بر معصیت من نیرو می¬یابی. آنچه به تو رسد از نیکی پس از جانب خداست و آنچه به تو رسد از بدی پس از نفس توست. (نساء/۷۹). زیرا من بیش از تو به نیکی¬هایت سزاوار هستم و زیرا من برای کاری که می¬کنم بازخواست نمی¬شوم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۲

بحارا لأنوار، ج۵، ص۵۶/ بحارا لأنوار، ج۵، ص۵۷/ نورالثقلین

۷

(انبیاء/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَر عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَال فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَکَیْفَ صَارَتِ الْإِمَامَهًُْ فِی وُلْدِ الْحُسَیْن (علیه السلام) دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ هُمَا جَمِیعاً وَلَدَا رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ سِبْطَاهُ وَ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَقَالَ (علیه السلام) إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) کَانَا نَبِیَّیْنِ مُرْسَلَینِ (علی‌ها السلام) أَخَوَیْنِ فَجَعَلَ اللَّهُ النُّبُوَّهًَْ فِی صُلْبِ هَارُونَ (علیه السلام) دُونَ صُلْبِ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لِمَ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ فَإِنَّ الْإِمَامَهًَْ خِلَافَهًُْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لِمَ جَعَلَهَا اللَّهُ فِی صُلْبِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) دُونَ صُلْبِ الْحَسَنِ (علیه السلام) لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَکِیمُ فِی أَفْعَالِهِ لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

امام صادق (مفضّل گوید: به امام صادق (عرض کردم: «چرا امامت به اولاد حضرت حسین (رسید نه به فرزندان امام حسن (با اینکه هر دو فرزند پیامبر و نواده‌ی او و سرور جوانان بهشت بودند»؟ فرمود: «موسی (و هارون (هر دو پیامبر مرسل و برادر بودند، خداوند پیامبری را در نژاد هارون قرار داد؛ و موسی (و دیگری نمی‌توانند اعتراض کنند که چرا؟ همچنین امامت خلافت خدا در زمین است و کسی نمی‌تواند بگوید چرا خدا در اولاد امام حسین (قرار داده و در اولاد امام حسن (قرار نداده است؛ زیرا او در کارهایش حکیم است و هیچ کاری را جز مصلحت انجام نمی‌دهد؛ از آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود، درحالی‌که آنان بازخواست می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۲

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۶۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۵۴۱/ کمال الدین، ج۲، ص۳۵۸/ منتخب الأنوارالمضییهًْ، ص۱۸۶/ نورالثقلین

۸

(انبیاء/ ۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَحَبَّ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً بِیَدِهِ… فَاغْتَرَفَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی غُرْفَهًًْ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْکِ أَخْلُقُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِیَ الصَّالِحِینَ وَ الْأَئِمَّهًَْ الْمُهْتَدِینَ الدُّعَاهًَْ إِلَی الْجَنَّهًِْ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ لَا أُبَالِی وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُون.

امام علی (حدیثی طولانی از علی (است که در اثناء آن درحال بیان خلقت آدم ( می‌فرماید: «خدای تبارک‌وتعالی کفی از آب گوارای شیرین را برگرفت [و با آن گِلی درست کرد] و آن را خشک کرد؛ پس جامد شد. سپس به آن فرمود: «انبیاء مرسلین (بندگان صالح و امامان هدایت شده‌ی دعوت‌کننده به‌سوی بهشت و پیروان آن‌ها تا روز قیامت را از تو می‌آفرینم و اهمیّتی نمی‌دهم و هیچ‌کس نمی‌تواند بر کار من خرده بگیرد ولی در کارهای آن‌ها، جای سؤال و ایراد است! منظور از این [آیه]، خلقش هستند که آن‌ها مورد سؤال واقع می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

علل الشرایع، ج۱، ص۱۰۴

۹

(انبیاء/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَطَعَ عَزَّوَجَلَّ حُجَّهًَْ الْخَلْقِ فَقَالَ لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (و با بندگانش اتمام حجّت می‌نماید، و می‌گوید: لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

القمی، ج۲، ص۶۸

آیه أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون [24]

آیا آن‌ها معبودانی جز او برگزیدند؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید. این سخن کسانی است که با من همراهی دارند، و سخن کسانی [پيامبرانى] است که پیش از من بودند». امّا بیشتر آن‌ها حق را نمی‌دانند و به همین دلیل [از آن] روی گردانند.

۱

(انبیاء/ ۲۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) أُوتِیَ عِلْمَ النَّبِیِّینَ وَ عِلْمَ الْوَصِیِّینَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهًُْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ یَقُولُ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی.

امام علی (به پیامبر اکرم (علم تمام انبیاء (و علم تمام اوصیاء (را داده‌اند و علم آنچه اتّفاق می‌افتد تا روز قیامت، بعد این آیه را تلاوت نمود؛ هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی، منظور پیامبر اکرم (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

بحارا لأنوار، ج۱۶، ص۳۵۲/ فرات الکوفی، ص۲۶۳/ المناقب، ج۳، ص۹۸

۲

(انبیاء/ ۲۴)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی قَالَ ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی ذِکْرُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ الْأَوْصِیَاءِ.

امام کاظم ( هَذَا ذِکْرُ مَن مَّعِیَ وَذِکْرُ مَن قَبْلِی، منظور از ذکر کسی که همراه من است، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (می‌باشد و ذکر افراد قبل از من نیز پیامبران (و اوصیای پیشین (می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۱۹۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۱/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ هذا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی فَقَالَ ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ مَا هُوَ کَائِنٌ وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی مَا قَدْ کَانَ.

امام صادق (منظور از: ذِکْرُ مَن مَّعِیَ، این است که ذکر هرکس که همراه اوست و هرآنچه موجود است. وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی؛ یعنی هرآنچه موجود بوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

بحارا لأنوار، ج۸۹، ص۸۶/ بصایرالدرجات، ص۱۲۹/ نورالثقلین و البرهان، فیهما: «ابی عبدالله… من قبلی» محذوف

۴

(انبیاء/ ۲۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ هاتُوا بُرْهانَکُمْ أَیْ حُجَّتَکُمْ هَذَا ذِکْرُ مَنْ مَعِیَ أَیْ خَبَرِی وَ ذِکْرُ مَنْ قَبْلِی أَیْ خَبَرُهُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ، یعنی حجّت خویش را بیاورید. هَذَا ذِکْرُ مَن مَّعِیَ؛ یعنی خبر من، وَ ذِکْرُ مَن قَبْلِی؛ خبر افراد قبل از من می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۴

القمی، ج۲، ص۶۸/ البرهان

آیه وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [25]

ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که: «هیچ معبودی جز من نیست، پس فقط مرا پرستش کنید».

آیه وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ [26]

آن‌ها گفتند: «خداوند رحمان فرزندی [براى خود] انتخاب کرده است». او منزّه است، بلکه [فرشتگان] بندگان شایسته‌ی اویند.

آن‌ها گفتند: «خداوند رحمان فرزندی [برای خود] انتخاب کرده است»

۱ -۱

(انبیاء/ ۲۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ قَالَ: هُوَ مَا قَالَتِ النَّصَارَی: إِنَّ الْمَسِیحَ (علیه السلام) ابْنُ اللَّهِ. وَ مَا قالَتِ الْیَهُودُ: عُزَیْرٌ (علیه السلام) ابْنُ اللَّهِ وَ قَالُوا فِی الْأَئِمَّهًِْ (مَا قَالُوا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِبْطَالًا لَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ یَعْنِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ وُلْدُ اللَّهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُون؛ این حرف نصرانی‌ها و یهودی‌هاست که گروه اوّلی معتقد بودند مسیح (فرزند خداست و یهودی‌ها هم معتقد بودند که عُزیر فرزند خدا می‌باشد و در مورد ائمّه (هرچه دلشان خواست گفتند و خداوند از سر امتناع و مناعت از این سخن‌ها فرمود: بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ؛ یعنی کسانی که آنان گمان می‌کنند فرزندان خدا بوده‌اند، بندگانی مخلص می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۶

القمی، ج۲، ص۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

او منزّه است، بلکه [فرشتگان] بندگان شایسته‌ی اویند

۲ -۱

(انبیاء/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَذَکَرْتُ اخْتِلَافَ الشِّیعَهًِْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَزَلْ فَرْداً مُتَفَرِّداً فِی الْوَحْدَانِیَّهًِْ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَمَکَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْیَاءَ وَ أَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَی عَلَیْهَا طَاعَتَهُمْ وَ جَعَلَ فِیهِمْ مَا شَاءَ وَ فَوَّضَ أَمْرَ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِمْ فِی الْحُکْمِ وَ التَّصَرُّفِ وَ الْإِرْشَادِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ فِی الْخَلْقِ لِأَنَّهُمُ الْوُلَاهًُْ فَلَهُمُ الْأَمْرُ وَ الْوَلَایَهًُْ وَ الْهِدَایَهًُْ فَهُمْ أَبْوَابُهُ وَ نُوَّابُهُ وَ حُجَّابُهُ یُحَلِّلُونَ مَا شَاءَ وَ یُحَرِّمُونَ مَا شَاءَ وَ لَا یَفْعَلُونَ إِلَّا مَا شَاءَ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ فَهَذِهِ الدِّیَانَهًُْ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمَهَا غَرِقَ فِی بَحْرِ الْإِفْرَاطِ وَ مَنْ نَقَصَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الَّتِی رَتَّبَهُمُ اللَّهُ فِیهَا زَهَقَ فِی بَرِّ التَّفْرِیطِ وَ لَمْ یُوَفِّ آلَ مُحَمَّدٍ (حَقَّهُمْ فِیمَا یَجِبُ عَلَی الْمُؤْمِنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ خُذْهَا یا محمد (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّهَا مِنْ مَخْزُونِ الْعِلْمِ وَ مَکْنُونِهِ.

امام باقر (محمّدبن‌سنان گوید: خدمت امام جواد (بودم سخن از اختلاف شیعه به میان آمد، فرمود: «خداوند پیوسته یکتا و تنها در وحدانیّت خویش بود؛ سپس محمّد (و علی (و فاطمه (را آفرید، یک میلیون سال گذشت آنگاه اشیاء را آفرید و آن‌ها را گواه بر آفرینش اشیاء قرار داد و اطاعت ایشان را لازم گردانید و هرچه مایل بود در آن‌ها قرار داد و اختیار اشیاء را به ایشان سپرد؛ آن‌ها جانشین خدا هستند هرچه را بخواهند حلال می‌کنند و هرچه را بخواهند حرام و جز آنچه خدا بخواهد انجام نمی‌دهند. این دیانت و راهی است که هرکه از آن تجاوز کند هلاک می‌شود و هرکه عقب بماند نابود می‌گردد این مطلب را در خاطر بسپار که از مکنون علم و اسرار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۶

بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۳۳۹

۲ -۲

(انبیاء/ ۲۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ عَلَی بَابِ الْجَنَّهًِْ مَکْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سِبْطَا رَسُولِ اللَّهِ وَ فَاطِمَهًُْ الزَّهْرَاءُ صَفْوَهًُْ اللَّهِ وَ عَلَی نَاکِرِهِمْ وَ بَاغِضِهِمْ لَعْنَهًُْ اللَّهِ تَعَالَی قِیلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ جَالِساً ذَاتَ یَوْمٍ وَ عِنْدَهُ الْإِمَامُ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ فَأَخَذَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَجْلَسَهُ فِی حَجْرِهِ وَ قَبَّلَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ قَبَّلَ شَفَتَیْهِ وَ کَانَ لِلْحُسَیْنِ (علیه السلام) سِتُّ سِنِینَ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تُحِبُّ وَلَدِیَ الْحُسَیْنَ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ کَیْفَ لَا أُحِبُّهُ وَ هُوَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِی فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنَا أَمِ الْحُسَیْنُ فَقَالَ الْحُسَیْنُ یَا أَبَتَا مَنْ کَانَ أَعْلَی شَرَفاً کَانَ أَحَبَّ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَقْرَبَ إِلَیْهِ مَنْزِلَهًًْ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لِوَلَدِهِ أَ تُفَاخِرُنِی یَا حُسَیْنُ قَالَ نَعَمْ یَا أَبَتَاهْ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا حُسَیْنُ أَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا لِسَانُ الصَّادِقِینَ أَنَا وَزِیرُ الْمُصْطَفَی أَنَا خَازِنُ عِلْمِ اللَّهِ وَ مُخْتَارُهُ مِنْ خَلْقِهِ أَنَا قَائِدُ السَّابِقِینَ إِلَی الْجَنَّهًِْ أَنَا قَاضِی الدَّیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَا الَّذِی عَمُّهُ سَیِّدٌ فِی الْجَنَّهًِْ أَنَا الَّذِی أَخُوهُ جَعْفَرٌ الطَّیَّارُ فِی الْجَنَّهًِْ عِنْدَ الْمَلَائِکَهًِْ أَنَا قَاضِی الرَّسُولِ أَنَا آخِذٌ لَهُ بِالْیَمِینِ أَنَا حَامِلُ سُورَهًِْ التَّنْزِیلِ إِلَی أَهْلِ مَکَّهًَْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی أَنَا الَّذِی اخْتَارَنِی اللَّهُ تَعَالَی مِنْ خَلْقِهِ أَنَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی خَلْقَهُ أَنْ یَعْصِمُوا بِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً أَنَا نَجْمُ اللَّهِ الزَّاهِرُ أَنَا الَّذِی تَزُورُهُ مَلَائِکَهًُْ السَّمَاوَاتِ أَنَا لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقُ أَنَا حُجَّهًُْ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ أَنَا یَدُ اللَّهِ الْقَوِیُّ أَنَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی فِی السَّمَاوَاتِ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ الظَّاهِرُ أَنَا الَّذِی قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فِیَّ وَ فِی حَقِّی بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ.

پیامبر (از ابن‌عبّاس (گوید: پیامبر (فرمود: «وقتی به آسمان برده شدم، دیدم که بر روی در بهشت نوشته شده است؛ معبودی جز الله نیست. محمّد (رسول خداست. علی (ولیّ خداست و حسن و حسین (دو نوه‌ی رسول خدا (و فاطمه‌ی زهرا (برگزیده‌ی خداست و لعنت خدای تعالی بر انکارکنندگانشان و دشمنانشان باد». گفته شده است: «روزی رسول خدا (نشسته بود و امام علی (نزد او بود که حسین‌بن‌علی (وارد شد و پیامبر (او را [در آغوش] گرفت و بر دامنش نشاند و بین دو چشمش و لب‌هایش را بوسید و حسین (شش‌ساله بود. علی (گفت: «ای رسول خدا (! آیا فرزندم حسین (را دوست داری»؟ پیامبر (فرمود: «چگونه دوستش نداشته باشم درحالی‌که او عضوی از اعضای من است». علی (گفت: «ای رسول خدا (! چه کسی را بیشتر دوست داری مرا یا حسین (را»؟ حسین (گفت: «پدر جان! هرکس [در نسب] شریف‌تر باشد، نزد پیامبر (محبوب‌تر و در مقام و منزلت به او نزدیک‌تر است». علی (به فرزندش فرمود: «ای حسین (! آیا بر من مباهات می‌کنی»؟ گفت: «بله‌ای پدر جان! اگر خواستی [چنین فرض کن]». امام علی (به او فرمود: «ای حسین (! من امیرالمؤمنین هستم، من زبان راستگویانم، من وزیر مصطفی (هستم، من خزانه‌دار علم خدا و انتخاب شده او از میان خلقش هستم، من رهبر پیشینیان به‌سوی بهشتم، من حاکم دین از سوی رسول خدا (هستم، من کسی هستم که عمویش در بهشت، سرور است. من کسی هستم که برادرش جعفرطیّار در بهشت نزد ملائکه است. من قاضی پیامبر (هستم. من برای او پیمان گرفتم. من حمل‌کننده‌ی سوره‌ی تنزیل به امر خدای تعالی به‌سوی اهل مکّه هستم. من کسی هستم که خدای تعالی مرا از میان خلقش برگزید. من ریسمان محکم خدا هستم که خدای تعالی به خلقش دستور داده به آن تمسّک بجویند، در این سخنش: و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله‌ی وحدت)، چنگ زنید. (آل عمران/۱۰۳). من ستاره‌ی درخشان خدا هستم. من کسی هستم که ملائکه‌ی آسمان‌ها او را زیارت می‌کنند. من زبان گویای خدا هستم. من حجّت خدا بر خلق او هستم. من دست قدرت خدا هستم. من سیمای خدای تعالی در آسمان‌ها هستم. من فرمان ظاهر خدا هستم. من کسی هستم که خداوند تبارک و تعالی در مورد من و در حقّ من فرمود: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۶

الفضایل، ص۸۳

۲ -۳

(انبیاء/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإِسْکَانِ سَمَاوَاتِهِ وَ عِمَارَهًِْ الصَّفِیحِ الْأَعْلَی مِنْ مَلَکُوتِهِ خَلْقاً بَدِیعاً مِنْ مَلَائِکَتِهِ (وَ مَلَأَ بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا وَ حَشَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا وَ بَیْنَ فَجَوَاتِ تِلْکَ الْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِینَ مِنْهُمْ فِی حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِکَ الرَّجِیجِ الَّذِی تَسْتَکُّ مِنْهُ الْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغِهَا فَتَقِفُ خَاسِئَهًًْ عَلَی حُدُودِهَا. وَ أَنْشَأَهُمْ عَلَی صُوَرٍ مُخْتَلِفَاتٍ وَ أَقْدَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ أُولِی أَجْنِحَهًٍْ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ لَا یَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِی الْخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ وَ لَا یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ یَخْلُقُونَ شَیْئاً مَعَهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِیمَا هُنَالِکَ أَهْلَ الْأَمَانَهًِْ عَلَی وَحْیِهِ وَ حَمَّلَهُمْ إِلَی الْمُرْسَلِینَ وَدَائِعَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَصَمَهُمْ مِنْ رَیْبِ الشُّبُهَاتِ فَمَا مِنْهُمْ زَائِغٌ عَنْ سَبِیلِ مَرْضَاتِهِ وَ أَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَهًِْ وَ أَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّکِینَهًِْ وَ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُلُلًا إِلَی تَمَاجِیدِهِ وَ نَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَهًًْ عَلَی أَعْلَامِ تَوْحِیدِهِ لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ الْآثَامِ وَ لَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ وَ لَمْ تَرْمِ الشُّکُوکُ بِنَوَازِعِهَا عَزِیمَهًَْ إِیمَانِهِمْ وَ لَمْ تَعْتَرِکِ الظُّنُونُ عَلَی مَعَاقِدِ یَقِینِهِمْ وَ لَا قَدَحَتْ قَادِحَهًُْ الْإِحَنِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا سَلَبَتْهُمُ الْحَیْرَهًُْ مَا لَاقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ وَ مَا سَکَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَ هَیْبَهًِْ جَلَالَتِهِ فِی أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ وَ لَمْ تَطْمَعْ فِیهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَیْنِهَا عَلَی فِکْرِهِمْ وَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِی خَلْقِ الْغَمَامِ الدُّلَّحِ وَ فِی عِظَمِ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ وَ فِی قَتْرَهًِْ الظَّلَامِ الْأَیْهَمِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ الْأَرْضِ السُّفْلَی فَهِیَ کَرَایَاتٍ بِیضٍ قَدْ نَفَذَتْ فِی مَخَارِقِ الْهَوَاءِ وَ تَحْتَهَا رِیحٌ هَفَّافَهًٌْ تَحْبِسُهَا عَلَی حَیْثُ انْتَهَتْ مِنَ الْحُدُودِ الْمُتَنَاهِیَهًِْ قَدِ اسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ وَ وَصَلَتْ حَقَائِقُ الْإِیمَانِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ وَ قَطَعَهُمُ الْإِیقَانُ بِهِ إِلَی الْوَلَهِ إِلَیْهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْ رَغَبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَی مَا عِنْدَ غَیْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَهًَْ مَعْرِفَتِهِ وَ شَرِبُوا بِالْکَأْسِ الرَّوِیَّهًِْ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَ تَمَکَّنَتْ مِنْ سُوَیْدَاءِ قُلُوبِهِمْ وَشِیجَهًُْ خِیفَتِهِ فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَهًِْ اعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ وَ لَمْ یُنْفِدْ طُولُ الرَّغْبَهًِْ إِلَیْهِ مَادَّهًَْ تَضَرُّعِهِمْ وَ لَا أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِیمُ الزُّلْفَهًِْ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ وَ لَمْ یَتَوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَیَسْتَکْثِرُوا مَا سَلَفَ مِنْهُمْ وَ لَا تَرَکَتْ لَهُمُ اسْتِکَانَهًُْ الْإِجْلَالِ نَصِیباً فِی تَعْظِیمِ حَسَنَاتِهِمْ وَ لَمْ تَجْرِ الْفَتَرَاتُ فِیهِمْ عَلَی طُولِ دُءُوبِهِمْ وَ لَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ فَیُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ وَ لَمْ تَجِفَّ لِطُولِ الْمُنَاجَاهًِْ أَسَلَاتُ أَلْسِنَتِهِمْ وَ لَا مَلَکَتْهُمُ الْأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ الْجُؤَارِ إِلَیْهِ أَصْوَاتُهُمْ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ فِی مَقَاوِمِ الطَّاعَهًِْ مَنَاکِبُهُمْ وَ لَمْ یَثْنُوا إِلَی رَاحَهًِْ التَّقْصِیرِ فِی أَمْرِهِ رِقَابَهُمْ وَ لَا تَعْدُو علی عزِیمَهًِْ جِدِّهِمْ بَلَادَهًُْ الْغَفَلَاتِ وَ لَا تَنْتَضِلُ فِی هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهَوَاتِ قَدِاتَّخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخِیرَهًًْ لِیَوْمِ فَاقَتِهِمْ وَ یَمَّمُوهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَی الْمَخْلُوقِینَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا یَقْطَعُونَ أَمَدَ غَایَهًِْ عِبَادَتِهِ وَ لَا یَرْجِعُ بِهِمُ الِاسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ إِلَّا إِلَی مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَیْرِ مُنْقَطِعَهًٍْ مِنْ رَجَائِهِ وَ مَخَافَتِهِ لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَهًِْ مِنْهُمْ فَیَنُوا فِی جِدِّهِمْ وَ لَمْ تَأْسِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ فَیُؤْثِرُوا وَشِیکَ السَّعْیِ عَلَی اجْتِهَادِهِمْ لَمْ یَسْتَعْظِمُوا مَا مَضَی مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَوِ اسْتَعْظَمُوا ذَلِکَ لَنَسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ وَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّیْطَانِ عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمْ سُوءُ التَّقَاطُعِ وَ لَا تَوَلَّاهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ وَ لَا تَشَعَّبَتْهُمْ مَصَارِفُ الرِّیَبِ وَ لَا اقْتَسَمَتْهُمْ أَخْیَافُ الْهِمَمِ فَهُمْ أُسَرَاءُ إِیمَانٍ لَمْ یَفُکَّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَیْغٌ وَ لَا عُدُولٌ وَ لَا وَنًی وَ لَا فُتُورٌ وَ لَیْسَ فِی أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ مَلَکٌ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ یَزْدَادُونَ عَلَی طُولِ الطَّاعَهًِْ بِرَبِّهِمْ عِلْماً وَ تَزْدَادُ عِزَّهًُْ رَبِّهِمْ فِی قُلُوبِهِمْ عِظَماً.

امام علی ( سپس خداوند سبحان برای سکونت دادن در آسمان‌هایش، و آباد ساختن پهنه اعلای ملکوتش موجوداتی بی‌نظیر از فرشتگانش را به عرصه هستی آورد، و به‌وسیله‌ی آن‌ها گشادگی‌های فضای آسمان را پر کرد، و صفحات باز جوّ را از آنان مملو ساخت. فریادهای رسای تسبیح کنندگان از آن ملائکه بارگاه قدس در میان پهنه باز آسمان و پرده‌های حجاب، و سراپرده‌های جلال و مجد طنین‌انداز است. و در ورای آن فریادهای رسا که گوش‌ها از شنیدنش کر می‌شود طبقاتی از نور است که دیده‌ها از رسیدن به آن پس زده می‌شوند، و به ناچار در محدوده آن نور در محل خود مطرود و رانده شده می‌ایستند. ملائکه را به صورت‌های گوناگون، و اندازه‌های مختلف، دارای بال و پر آفرید، که جلال عزّت حق را تسبیح می‌گویند، و آنچه را که از عجایب خلقت خدا هویداست به خود نمی‌بندند، و آفرینش چیزی را که آفریدنش مخصوص خداست ادعا نمی‌کنند، بلکه «آنان بندگان گرامی داشته حقند که در گفتار سبقت بر خدا نمی‌گیرند و فرمانش را اجرا می‌کنند». خداوند ملائکه را در آن عالم امین وحی قرار داد، و به وسیله آنان امانات امر و نهیش را به جانب پیامبران روانه کرد، و همه آنان را از اشتباه مصونیت داد، بنابراین از ایشان کسی نیست که از راه رضای خدا منحرف شود. آنان را از منافع کمک خود یاری داد، و قلبشان را با تواضع و خشوع و آرامش قرین فرمود، ابواب سهل و آسان تمجیدهای خود را به رویشان گشود، و برای آنان مشعل‌های روشنی بر روی نشانه‌های توحیدش نصب کرد. بار گناهان آنان را سنگین نکرده، آمد و رفت شب و روز آنان را به سوی مرگ سوق نداده، تیرهای شک و تردید از کمان‌های خود استحکام ایمانشان را نشان نگرفته، و گمان‌ها و خیالات بر جایگاه یقین استوارشان ازدحام نبرده، آتش عداوت در بینشان افروخته نشده، سرگردانی و حیرت ایمانی را که با باطن آنان پیوند خورده، و هیبت و جلالی را که از حق در دلهاشان جای گرفته از آنان سلب ننموده، و وسوسه‌ها به آنان طمع ندوخته تا شک و تردید با آلودگی خود بر اندیشه پاکشان قرعه زند. گروهی از آنان در میان ابرهای پر آب، و کوه‌های بزرگ مرتفع، و لابلای تاریکی‌هایی که برای بیرون رفتن از آن راهی نیست قرار دارند. گروهی دیگر فرشتگانی هستند که قدمهایشان در طبقات زیرین زمین فرو رفته، مانند پرچم‌های سپیدی که در شکاف هوا نفوذ کرده،

و در زیر آن بادی است آرام و خوش که آن‌ها را در جایی که به آن منتهی شده و قرار گرفته‌اند نگاه داشته. اشتغال به بندگی حق آنان را از کار دیگر باز داشته، و حقایق ایمان بین آنان و معرفت حق پیوند داده، و یقین به خداوند آنان را از همه چیز بریده و مشتاق و راغب او نموده، و رغبتشان از آنچه نزد خداست به آنچه نزد غیر خداست تجاوز نکرده. شیرینی معرفت او را چشیده‌اند، و از محبّتش جام سیراب کننده‌ای نوشیده‌اند، و در سویدای دلشان ریشه‌های خوف خدا جای گرفته، پس قامت راستشان از طول عبادت خمیده، و میل و رغبت طولانی به او سر چشمه تضرع و زاری آنان را تمام ننموده، مقام والای آنان رشته خشوع را از گردن وجودشان باز نکرده، و خودپسندی بر آنان غالب نگشته تا عبادات گذشته خود را زیاد بشمارند، خضوع در برابر عظمت حق نصیبی برای بزرگ دیدن حسناتشان بر جای نگذاشته، و در مدّت دراز کوشش در عبادت سستی بر آنان چیره نگشته، و از رغبتشان به حق کاسته نشده تا از امید به او رویگردان شوند، راز و نیاز طولانی زبانشان را نخشکانده، اشتغال به غیر حق آنان را مملوک خود نکرده تا صدای مناجات‌های سرّی و راز و نیازی که با خداوند دارند قطع شود، دوش به دوش هم در مقام بندگی قرار دارند، و آسایش طلبی آنان را به تقصیر در انجام دستورات حق نکشانده است، بلادت غفلت‌ها بر اراده جدی آنان در تلاش و کوشش غلبه نکند، و شهوات فریبنده همت‌های عالی آنان را هدف نمی‌گیرد. صاحب عرش را برای روز نیازمندی خود ذخیره گرفته‌اند، و به وقت انقطاع خلق از خدا و توجّهشان به مخلوقات فقط خدا را مورد توجّه قرار می‌دهند. روزگار عباداتشان را پایان نمی‌دهند، رغبتشان به عبادت پروردگار آنان را به هیچ سویی متوجّه نمی‌سازد، مگر به سوی سرچشمه‌های امید به رحمت حق و ترس از عذاب او که هیچ‌گاه از دلهاشان قطع نمی‌شود. آنچه علّت ترس از عذاب است از دلشان زدوده نمی‌شود تا از کوشش در عبادت دست بردارند، طمع آنان را به اسارت درنیاورده تا سعی در امور ظاهر را بر کوشش در امر آخرت مقدم بدارند، اعمال گذشته خود را بزرگ نشمارند، زیرا اگر بزرگ شمارند امید آنان به حق باعث زدودن رشته‌های خوف آنان از عذاب می‌شود، محض وسوسه‌های شیطانی در رابطه با حضرت حق اختلاف نکرده‌اند، قهرهای ناگوار آنان را از هم جدا نساخته، و کینه‌های حسدورزی بر آنان غالب نشده، و عوامل شک و بددلی آنان را دسته دسته ننموده، و اندیشه‌های گوناگون آنان را تقسیم نکرده است. فرشتگان اسیر و پایبند ایمانند، نه انحرافی آنان را از ریسمان محکم ایمان بریده، و نه سستی و تنبلی ایشان را از رشته‌ی حق جدا کرده است. در طبقات آسمان‌ها جای پوست تختی نیست مگر اینکه فرشته‌ای بر آن در سجود است، یا در حال سیر و سرعت در بندگی خدا. با طول عبادتشان بر معرفتشان می‌افزایند، و بدان وسیله عزّت و جلال خدا در دلشان افزایش می‌یابد

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۷۸

نهج البلاغهًْ، ص۱۲۸/ بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۱۰۹، فیه: «جعلهم الله فیما هنالک أهل الأمانهًْ… الی آخر» محذوف

۲ -۴

(انبیاء/ ۲۶)

العسکری (علیه السلام) - قَالَ أَبُویَعْقُوبَ وَ أَبُوالْحَسَنِ: فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ أَبِی‌القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَإِنَّ قَوْماً عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ مَلَکَانِ اخْتَارَتْهُمَا الملائکهًْ لَمَّا کَثُرَ عِصْیَانُ بَنِی آدَمَ وَ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ مَعَ ثَالِثٍ لَهُمَا إِلَی الدُّنْیَا وَ أَنَّهُمَا افْتَتَنَا بِالزُّهَرَهًِْ وَ أَرَادَا الزِّنَا بِهَا وَ شَرِبَا الْخَمْرَ وَ قَتَلَا النَّفْسَ الْمُحْتَرَمَهًَْ وَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُعَذِّبُهُمَا بِبَابِلَ وَ أَنَّ السَّحَرَهًَْ مِنْهُمَا یَتَعَلَّمُونَ السِّحْرَ وَ أَنَّ اللَّهَ مَسَخَ تِلْکَ الْمَرْأَهًَْ هَذَا الْکَوْکَبَ الَّذِی هُوَ الزُّهَرَهًُْ فَقَالَ الإمام (علیه السلام) مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ إِنَّ ملائکهًْ

اللَّهِ مَعْصُومُونَ مَحْفُوظُونَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْقَبَائِحِ بِأَلْطَافِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِیهِم بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُون.

امام عسکری (ابویعقوب و ابوالحسن گویند: ما به امام عسکری (گفتیم: «گروهی نزد ما هستند که می‌پندارند، هاروت و ماروت دو فرشته بودند که چون گناه آدمی‌زاده‌ها افزون شد، خدا آنان را با یک سوّمی به دنیا فرستاد و زهره آن‌ها را فریفت و آن‌ها دنبال زنا رفتند و می‌نوشیدند و آدم می‌کشتند و خدای تبارک‌وتعالی آن‌ها را در بابل عذاب کرد و جادوگران از آن‌ها جادو می‌آموختند و خدا آن زن را به‌صورت این اختری درآورد که زهره است». امام (فرمود: «به خدا پناه از این گفتار می‌برم، البتّه فرشته‌ها به لطف خدا معصوم و محفوظ از کفر و گناه هستند. و بلکه بنده‌هایی ارجمندند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۰

بحارا لأنوار، ج۵۶، ص۳۲۱/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۸/ الإمام العسکری، ص۴۷۵/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۶۹

۲ -۵

(انبیاء/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالِی فِی الْمَلَائِکَهًِْ بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ إِلَی قَوْلِهِ مُشْفِقُونَ.

امام صادق (خداوند تبارک‌وتعالی در جایی در مورد فرشتگان می‌گوید: بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ \* لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۲

البرهان

ولایت

۱

(انبیاء/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَال: سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ.

امام باقر (جابر جعفی گوید: از امام صادق (شنیدم که می‌فرمود: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ و با دست به سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: «لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۹۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۱/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۲۶)

الهادی (علیه السلام) - زِیَارَهًُْ جَامِعَهًْ کَبِیرَهًْ: الْمُظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُکْرَمِینَ الَّذِینَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُون.

امام هادی (در زیارت جامعه این‌چنین آمده است: و ظاهرکنندگان امر و نهی خدا، و بندگان منزّه و معظّم او که هیچ‌گاه در سخن گفتن بر او سبقت نمی‌گیرند، و فرمان او را به کار می‌بندند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۲

من لایحضر، ص۶۱۰

۳

(انبیاء/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَهًِْ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٍّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُض لَدَخَلْتُ فِی دِینِکُمْ فَقَالَ لَهُ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا هُوَ… أَلْزَمَهُمُ الْحُجَّهًَْ بِأَنْ خَاطَبَهُمْ خِطَاباً یَدُلُ عَلَی انْفِرَادِهِ وَ تَوَحُّدِهِ وَ بِأَنَّ لَهُ أَوْلِیَاءَ تَجْرِی أَفْعَالُهُمْ وَ أَحْکَامُهُمْ مَجْرَی فِعْلِهِ فَهُمُ الْعِبَادُ الْمُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ هُوَ الَّذِی أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ عَرَّفَ الْخَلْقَ اقْتِدَارَهُمْ عَلَی عِلْمِ الْغَیْبِ بِقَوْلِهِ عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَداً. إِلَّا مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ وَ هُمُ النَّعِیمُ الَّذِی یَسْأَلُ الْعِبَادَ عَنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْعَمَ بِهِمْ عَلَی مَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنْ أَوْلِیَائِهِمْ قَالَ السَّائِلُ مَنْ هَؤُلَاءِ الْحُجَجُ قَالَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّهُ مِنْ أَصْفِیَاءِ اللَّهِ الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ رَسُولِهِ وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِثْلَ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْهِمْ مِنْهَا لِنَفْسِه.

امام علی (یکی از زنادقه نزد امام علی (آمد و گفت: اگر در کتاب شما تناقضی نبود، هرآینه به دینتان ایمان می‌آوردم… «[خداوند] آن‌ها (خلق) را به حجّت و برهان ملزم ساخت به این وسیله که آن‌ها را مورد خطاب قرار داد با خطابی‌که بر تنهایی و یگانگی او دلالت می‌کند و اینکه برای آنان سرپرست‌هایی است که کارها و حکم‌هایشان جاری مجرای کار خداست؛ پس آن‌ها بندگان شایسته‌ی اویند؛ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ». سؤال‌کننده گفت: «این حجّت‌ها چه کسانی هستند»؟ فرمود: «آن‌ها رسول خدا (و کسانی از برگزیدگان خدا هستند که جایگزین او می‌باشند». فرمود: «به هر سو رو کنید، خدا آنجاست! . (بقره/۱۱۵) کسانی که خدا آن‌ها را با خود و رسولش همراه ساخت و در مورد بندگان، اطاعت از آن‌ها را مانند وجوب اطاعت از خود قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۲

الاحتجاج، ج۱، ص۲۵۲

۴

(انبیاء/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ وَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِینَهًِْ وَ قَدْ تَکَلَّمْنَا فِی الرُّبُوبِیَّهًِْ قَالَ فَقُلْنَا مُرُوا إِلَی بَابِ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) حَتَّی نَسْأَلَهُ قَالَ فَقُمْنَا بِالْبَابِ قَالَ فَخَرَجَ إِلَیْنَا وَ هُوَ یَقُولُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

امام صادق (خالد جوّان گفت: «من و مفضّل‌بن‌عمر و گروهی از یاران در مدینه بودیم درباره‌ی ربوبیّت ائمّه (صحبت می‌کردیم، بالأخره گفتیم برویم در خانه‌ی امام صادق (و دراین‌مورد از ایشان سؤال کنیم. حرکت کرده و به‌سوی خانه‌ی آن جناب رفتیم. از منزل خارج شد، درحالی‌که می‌فرمود: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ، نه آن‌ها بنده‌ی مورد لطف خداوند هستند که از خود اظهار نظری در مقابل خدا نمی‌نمایند و به دستورش عمل می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۲

بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۳۰۳/ رجال الکشی، ص۳۲۶

۵

(انبیاء/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ خَالِدٌ الْجَوَّانُ وَ نَجْمٌ الْحَطِیمُ وَ سُلَیْمَانُ‌بْنُ‌خَالِدٍ عَلَی بَابِ الصَّادِقِ (علیه السلام) فَتَکَلَّمْنَا فِیمَا یَتَکَلَّمُ فِیهِ أَهْلُ الْغُلُوِّ فَخَرَجَ عَلَیْنَا الصَّادِقُ (علیه السلام) بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ هُوَ یَنْتَفِضُ وَ یَقُولُ یَا خَالِدُ یَا مُفَضَّلُ یَا سُلَیْمَانُ یَا نَجْمُ لَا بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

امام صادق (مفضّل گوید: من و خالد جوان و نجم حطیم و سلیمان‌بن‌خالد کنار در خانه‌ی امام صادق (بودیم، سخنان ما درباره‌ی اعتقاد اهل غلوّ بود؛ ناگهان امام صادق (با پای برهنه بدون رداء با عجله آمد یکایک ما را نام برد، فرمود: «خالد، مفضّل، سلیمان، نجم، نه! آن‌طور که شما می‌گویید ما نیستیم؛ بلکه چنین هستیم: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۴

بحارا لأنوار، ج۴۷، ص۱۲۵

۶

(انبیاء/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سِنَانٍ قَالَ: بَیْنَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یُجَهِّزُ أَصْحَابَهُ إِلَی قِتَالِ مُعَاوِیَهًَْ إِذَا اخْتَصَمَ إِلَیْهِ اثْنَانِ فَلَغَی أَحَدُهُمَا فِی الْکَلَامِ فَقَالَ لَهُ اخْسَأْ یَا کَلْبُ فَعَوَی الرَّجُلُ لِوَقْتِهِ وَ صَارَ کَلْباً فَبُهِتَ مَنْ حَوْلَهُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یُشِیرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَی أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ یَتَضَرَّعُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ حَرَّکَ شَفَتَیْهِ فَإِذَا هُوَ بَشَرٌ سَوِیٌّ فَقَامَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَ قَالَ لَهُ مَا لَکَ تُجَهِّزُ الْعَسْکَرَ وَ لَکَ مِثْلُ هَذِهِ الْقُدْرَهًِْ فَقَالَ وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِرِجْلِی هَذِهِ الْقَصِیرَهًَْ فِی هَذِهِ الْفَلَوَاتِ حَتَّی أَضْرِبَ صَدْرَ مُعَاوِیَهًَْ فَأَقْلِبَهُ عَنْ سَرِیرِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَکِنَّ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

امام علی (محمّدبن‌سنان گوید: هنگامی¬که امیرالمؤمنین (یاران خود را برای جنگ با معاویه آماده می¬ساخت دو نفر با هم به مشاجره پرداختند که یکی از آنان سخن گزافی گفت. امام (فرمود: «دور شوای سگ». آن مرد همانجا به عوعو افتاد و تبدیل به سگ شد. اطرافیان بهت زده شدند. آن¬مرد با انگشت به امیرالمومنین (اشاره و تضرّع نمود. امام (به وی نگاه کرد و لبان خود را به حرکت درآورد و وی تبدیل به انسان شد. برخی از یاران نزد امیرالمؤمنین (رفتند و گفتند: «تو که چنین قدرتی داری چه نیازی به تجهیز سربازان داری»؟ فرمود: «قسم به کسی که دانه را شکافت و مردم را آفرید، اگر می¬خواستم می¬توانستم با این پایم در این صحراها بکوبم و بر سینه معاویه بزنم و او را از تختش بر زمین اندازم، عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۴

بحارا لأنوار، ج۳۲، ص۳۸۵/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۲۷۲/ خصایص الأیمهًْ (ص۴۶؛ بتفاوت/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۲۷۲/ نورالثقلین

۷

(انبیاء/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ فَاخْتَصَمَا إِلَیْهِ وَ کَانَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْخَوَارِجِ فَتَوَجَّهَ الْحُکْمُ إِلَی الْخَارِجِیِّ فَحَکَمَ عَلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ الْخَارِجِیُّ وَ اللَّهِ مَا حَکَمْتَ بِالسَّوِیَّهًِْ وَ لَا عَدَلْتَ فِی الْقَضِیَّهًِْ وَ مَا قَضِیَّتُکَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی بِمَرْضِیَّهًٍْ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ أَوْمَأَ إِلَیْهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ فَاسْتَحَالَ کَلْباً أَسْوَدَ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْنَا ثِیَابَهُ تَطَایَرُ عَنْهُ فِی الْهَوَاءِ وَ جَعَلَ یُبَصْبِصُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ فِی وَجْهِهِ وَ رَأَیْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ قَدْ رَقَّ فَلَحَظَ السَّمَاءَ وَ حَرَّکَ شَفَتَیْهِ بِکَلَامٍ لَمْ نَسْمَعْهُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْنَاهُ وَ قَدْ عَادَ إِلَی حَالِ الْإِنْسَانِیَّهًِْ وَ تَرَاجَعَتْ ثِیَابُهُ مِنَ الْهَوَاءِ حَتَّی سَقَطَتْ عَلَی کَتِفَیْهِ فَرَأَیْنَاهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ أَنَّ رِجْلَیْهِ لَتَضْطَرِبَانِ فَبُهِتْنَا نَنْظُرُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ لَنَا مَا لَکُمْ تَنْظُرُونَ وَ تَعْجَبُونَ فَقُلْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیْفَ لَا نَتَعَجَّبُ وَ قَدْ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ… فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ آصَفَ‌بْنَ‌بَرْخِیَا وَصِیَّ سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌دَاوُدَ (علیه السلام) قَدْ صَنَعَ مَا هُوَ قَرِیبٌ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَقَصَّ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قِصَّتَهُ حَیْث یَقُولُ أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلِمِینَ\* قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِکَ وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ\* قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَأَیُّمَا أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ نَبِیُّکُمْ أَمْ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) فَقَالُوا بَلْ نَبِیُّنَا أَکْرَمُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ فَوَصِیُّ نَبِیِّکُمْ أَکْرَمُ مِنْ وَصِیِّ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ إِنَّمَا کَانَ عِنْدَ وَصِیِّ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ حَرْفٌ وَاحِدٌ فَسَأَلَ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ فَخَسَفَ لَهُ الْأَرْضَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَرِیرِ بِلْقِیسَ فَتَنَاوَلَهُ فِی أَقَلَّ مِنْ طَرْفِ الْعَیْنِ وَ عِنْدَنَا مِنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی اسْتَأْثَرَ بِهِ دُونَ خَلْقِهِ فَقَالُوا لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَإِذَا کَانَ هَذَا عِنْدَکَ فَمَا حَاجَتُکَ إِلَی الْأَنْصَارِ فِی قِتَالِ مُعَاوِیَهًَْ وَ غَیْرِهِ وَ اسْتِنْفَارِکَ النَّاسَ إِلَی حَرْبِهِ ثَانِیَهًًْ فَقَالَ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ إِنَّمَا أَدْعُو هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ إِلَی قِتَالِهِ لِثُبُوتِ الْحُجَّهًِْ وَ کَمَالِ الْمِحْنَهًِْ وَ لَوْ أُذِنَ لِی فِی إِهْلَاکِهِ لَمَا تَأَخَّرَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَمْتَحِنُ خَلْقَهُ بِمَا شَاءَ قَالُوا فَنَهَضْنَا مِنْ حَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُعَظِّمُ مَا أَتَی بِهِ (علیه السلام).

امام علی (امیرالمؤمنین علی (در مسجد نشسته بود که دو مرد نزد او آمدند و از یکدیگر به او شکایت کردند و یکی از آن‌ها از خوارج بود. حکم متوجّه خارجی شد و امیرالمؤمنین (علیه او حکم کرد. مردی که از خوارج بود به او گفت: «سوگند به خدا به تساوی حکم نکردی و عادلانه قضاوت نکردی و قضاوت تو مورد رضای خدای تعالی نیست». امیرالمؤمنین (به او اشاره کرد و فرمود: «[ای] دشمن خدا! [مانند سگ] دور شو»؛ در نتیجه به سگ سیاهی مبدّل شد و کسانی‌که حاضر بودند گفتند: «سوگند به خدا دیدیم که لباسش از او جدا شده در هوا پرواز می‌کند و شروع کرد به دم جنبانیدن برای امیرالمؤمنین (و اشک از چشمانش بر صورتش جاری شد و امیرالمؤمنین (را دیدیم که دلش نرم شد و به آسمان نگاه کرد و لب‌هایش را به سخنی حرکت داد که نشنیدیم. به خدا سوگند او را دیدیم که به حال انسانی برگشت و لباسش از هوا برگشت تا بر روی شانه‌هایش افتاد و او را دیدیم که از مسجد بیرون رفت درحالی‌که پاهایش می‌لرزید»؛ پس مات و مبهوت به امیرالمؤمنین (نگاه می‌کردیم که به ما فرمود: «چرا با تعجّب نگاه می‌کنید»؟ عرض کردیم: «ای امیرالمؤمنین (! چگونه تعجّب نکنیم درحالی‌که انجام دادی آنچه انجام دادی»؟ فرمود: «آیا نمی‌دانید که آصف‌بن‌برخیا وصیّ سلیمان‌بن‌داود (کاری را که نزدیک به این کار بود انجام داد و خداوند جلّ اسمه قصّه‌ی او را بازگو کرد… پس کدام یک نزد خداوند با کرامت‌تر است پیامبر شما یا سلیمان (»؟ گفتند:

«بلکه کرامت پیامبر ما (بیشتر است‌ای امیرالمؤمنین (»! فرمود: «بنابراین وصیّ پیامبرتان با کرامت‌تر از وصیّ سلیمان (است؛ نزد وصیّ سلیمان، یک حرف از اسم اعظم خدا بود که از خداوند جلّ اسمه درخواست نمود؛ در نتیجه زمین را بین او و بین تخت بلقیس فرو برد؛ پس در کمتر از چشم‌به‌هم‌زدن آن [تخت] را گرفت [و نزد سلیمان (حاضر ساخت] و نزد ما از اسم اعظم خدا هفتادودو حرف است و یک حرف نزد خدای تعالی است که آن را ویژه‌ی خود قرار داد و برای خلقش در آن سهمی قرار نداد». به او گفتند: «ای امیرالمؤمنین (! پس اگر این [قدرت] نزد توست، در جنگ با معاویه و غیر او چه حاجتی به یاور و حرکت‌دادن مردم برای جنگ با او در مرحله‌ی دوّم داری»؟! فرمود: «بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ. برای ثابت‌شدن حجّت و کامل‌شدن مصیبت‌ها و آزمایش‌ها این مردم را به جنگ با او فرا می‌خوانم و اگر در کشتن او به من اجازه داده شود، به تأخیر نمی‌افتد ولکن خدای تعالی خلقش را به آنچه بخواهد امتحان می‌کند». گفتند: «درحال تعظیم آنچه انجام داده بود از اطراف او پراکنده شدیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۴

خصایص الأیمهًْ (ص۴۶

آیه لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ [27]

هیچ‌گاه در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و [پيوسته] به فرمان او عمل می‌کنند.

۱

(انبیاء/ ۲۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآن: قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ قَوْلِهِ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ تَتَوَفَّاهُمُ الملائکةُ طَیِّبِینَ وَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الملائکةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَتَوَلَّی ذَلِکَ بِنَفْسِهِ وَ فِعْلُ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فِعْلُهُ لِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ فَاصْطَفَی جَلَّ ذِکْرُهُ مِنَ الملائکهًْ رُسُلًا وَ سَفَرَهًًْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فِیهِمْ اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الملائکهًْ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّاعَهًِْ تَوَلَّتْ قَبْضَ رُوحِهِ ملائکهًْ الرَّحْمَهًِْ وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِیَهًِْ تَوَلَّی قَبْضَ رُوحِهِ ملائکهًْ النَّقِمَهًِْ وَ لِمَلَکِ الْمَوْتِ أَعْوَانٌ مِنْ ملائکهًْ الرَّحْمَهًِْ وَ النَّقِمَهًِْ یَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَ فِعْلُهُمْ فِعْلُهُ وَ کُلُّ مَا یَأْتُونَهُ مَنْسُوبٌ إِلَیْهِ وَ إِذَا کَانَ فِعْلُهُمْ فِعْلَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ فِعْلُ مَلَکِ الْمَوْتِ فِعْلُ اللَّهِ لِأَنَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ عَلَی یَدِ مَنْ یَشَاءُ وَ یُعْطِی وَ یَمْنَعُ وَ یُثِیبُ وَ یُعَاقِبُ عَلَی یَدِ مَنْ یَشَاءُ وَ إِنَّ فِعْلَ أُمَنَائِهِ فِعْلُهُ کَمَا قَالَ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ.

امام علی (در خبر زندیق آمده است: امیرالمؤمنین (درباره‌ی سخن خداوند فرمود: «خداوند عزّوجلّ می‌گوید: خداوند جان‌ها را به‌هنگام مرگشان می‌گیرد. (زمر/۴۲). و باز خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: ای پیامبر بگو که فرشته‌ای به‌نام ملک‌الموت که بر شما گمارده شده شما را قبض روح می‌کند. (سجده/۱۱). و باز می‌فرماید: آنان‌که فرشتگان جانشان را می‌ستانند درحالی‌که طیّب و پاکیزه‌اند از همه‌ی بدی‌ها و زشتی‌ها. (نحل/۳۲). و باز می‌فرماید: آنان‌که فرشتگان جانشان را می‌گیرند درحالی‌که بر خویشتن ستم‌کنندگانند. (نحل/۲۸). خداوند بزرگ‌تر از آن است که خود بنفسه متصدّی قبض روح باشد و کاری را که فرشتگان مأمور الهی انجام می‌دهند کار خداوند است، زیرا به فرمان او عمل می‌کنند. خداوند از فرشتگان، رسولان و سفیرانی را بین خود و مردم برگزیده است و در قرآن شریف گزینش آنان را خاطرنشان فرموده است. کسی که اهل طاعت باشد به تصدّی فرشتگان رحمت، قبض روح می‌شود و آن‌کس که اهل گناه و عصیان است، فرشتگان نقمت او را قبض روح می‌کنند، برای ملک‌الموت، اعوان و یارانی از فرشتگان رحمت و عذاب است که عهده‌دار عمل وی هستند و به‌جای او قبض روح می‌کنند. عمل اینان عمل ملک‌الموت است و هرکاری را که انجام می‌دهند منتسب به اوست. بنابراین‌کار یاران ملک‌الموت، کار ملک‌الموت است و کار ملک‌الموت، کار خداوند است. اوست که جان مردم را به دست هرکس اراده فرماید، قبض می‌کند. اوست که می‌بخشد، محروم می‌سازد، پاداش می‌دهد و کیفر می‌کند. به دست هرکس که خواسته باشد و در واقع کار امناء و برگزیدگان خداوند، کار خداوند است همانطوری که فرموده است: وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۶

بحارا لأنوار، ج۶، ص۱۴۰

۲

(انبیاء/ ۲۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآن قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أَمَّا مَا أَرَاکَ مِنَ الْخِطَابِ بِالِانْفِرَادِ مَرَّهًًْ وَ بِالْجَمْعِ مَرَّهًًْ مِنْ صِفَهًِْ الْبَارِئِ جَلَّ ذِکْرُهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ بِالِانْفِرَادِ وَ الْوَحْدَانِیَّهًِْ هُوَ النُّورُ الْأَزَلِیُّ الْقَدِیمُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ لَا یَتَغَیَّرُ وَ یَحْکُمُ مَا یَشَاءُ وَ یَخْتارُ وَ لا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ وَ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَ لَا مَا خَلَقَ زَادَ فِی مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ وَ لَا نَقَصَ مِنْهُ مَا لَمْ یَخْلُقْهُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْخَلْقِ إِظْهَارَ قُدْرَتِهِ وَ إِبْدَاءَ سُلْطَانِهِ وَ تَبْیِینَ بَرَاهِینِ حِکْمَتِهِ فَخَلَقَ مَا شَاءَ کَمَا شَاءَ وَ أَجْرَی فِعْلَ بَعْضِ الْأَشْیَاءِ عَلَی أَیْدِی مَنِ اصْطَفَی مِنْ أُمَنَائِهِ فَکَانَ فِعْلُهُمْ فِعْلَهُ وَ أَمْرُهُمْ أَمْرَهُ کَمَا قَالَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ جَعَلَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وِعَاءً لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ لِیَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ مَعَ سَابِقِ عِلْمِهِ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنْ أَهْلِهَا وَ لِیَجْعَلَ ذَلِکَ مِثَالًا لِأَوْلِیَائِهِ وَ أُمَنَائِهِ وَ عَرَفَ الْخَلِیقَهًَْ فَضْلَ مَنْزِلَهًِْ أَوْلِیَائِهِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِثْلَ الَّذِی فَرَضَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ أَلْزَمَهُمُ الْحُجَّهًَْ بِأَنْ خَاطَبَهُمْ خِطَاباً یَدُلُّ عَلَی انْفِرَادِهِ وَ تَوَحُّدِهِ وَ بِأَنَّ لَهُ أَوْلِیَاءَ تَجْرِی أَفْعَالُهُمْ وَ أَحْکَامُهُمْ مَجْرَی فِعْلِهِ فَهُمُ الْعِبَادُ الْمُکَرَّمُونَ الَّذِینَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

امام علی (در خبر زندیقی که مدّعی تناقض در قرآن بود آمده است: … امیرالمؤمنین (فرمود: «امّا خطاب‌هایی که درباره‌ی آفریننده تبارک و تعالی یک‌بار مفرد و یک‌بار جمع آمده است، خدای تبارک‌وتعالی بنابر آنچه خود را به تنهایی و یگانگی توصیف نموده او نور ازلی قدیمی است که هیچ‌چیز همانند او نیست. (شوری/۱۱). تغییر پیدا نمی‌کند و هرچه بخواهد حکم می‌کند و هرچه بخواهد برمی‌گزیند و هیچ‌کس را یارای جلوگیری یا ردّ احکام او نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند قضا و قدر او را برگرداند و آنچه آفریده بر حکومت و عزّتش نیافزوده و آنچه نیافریده از آن نکاسته است. از آفرینش، اظهار قدرتش و آشکارکردن توانایی و روشن‌کردن برهان‌های حکمتش را اراده فرمود؛ در نتیجه هر چیزی را که خواست، همان‌طوری که خواست آفرید و انجام بعضی چیزها را به دست امانت‌دارانی که او برگزیده بود جاری ساخت، در نتیجه کار آن‌ها، کار او و دستور آن‌ها دستور او بود، همان‌طوری که فرمود: کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و آسمان و زمین را جایگاه خلقی که خواست قرار داد تا ناپاک را از پاک جدا سازد با اینکه به هر دو گروه از اهل آن، آگاهی داشت و به خاطر اینکه آن را مثالی برای دوستان و امانت‌دارانش قرار دهد و خلق را به برتری منزلت دوستانش آشنا ساخت و از اطاعت دوستانش همان چیزی را بر خلق واجب نمود که برای خودش آن را واجب کرد و خلق را به حجّت و برهان ملزم ساخت به این وسیله که آن‌ها را مورد خطاب قرار داد با خطابی‌که بر تنهایی و یگانگی او دلالت می‌کند و اینکه برای آنان سرپرست‌هایی است که کارها و حکم‌هایشان جاری مجرای کار خداست؛ پس آن‌ها بندگان شایسته‌ی اویند: لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۸

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۱۸/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۵۲/ نورالثقلین

۳

(انبیاء/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَذَکَرْتُ اخْتِلَافَ الشِّیعَهًِْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَزَلْ فَرْداً مُتَفَرِّداً فِی الْوَحْدَانِیَّهًِْ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَمَکَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْیَاءَ وَ أَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَی عَلَیْهَا طَاعَتَهُمْ وَ جَعَلَ فِیهِمْ مَا شَاءَ وَ فَوَّضَ أَمْرَ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِمْ فِی الْحُکْمِ وَ التَّصَرُّفِ وَ الْإِرْشَادِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ فِی الْخَلْقِ لِأَنَّهُمُ الْوُلَاهًُْ فَلَهُمُ الْأَمْرُ وَ الْوَلَایَهًُْ وَ الْهِدَایَهًُْ فَهُمْ أَبْوَابُهُ وَ نُوَّابُهُ وَ حُجَّابُهُ یُحَلِّلُونَ مَا شَاءَ وَ یُحَرِّمُونَ مَا شَاءَ وَ لَا یَفْعَلُونَ إِلَّا مَا شَاءَ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ فَهَذِهِ الدِّیَانَهًُْ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمَهَا غَرِقَ فِی بَحْرِ الْإِفْرَاطِ وَ مَنْ نَقَصَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الَّتِی رَتَّبَهُمُ اللَّهُ فِیهَا زَهَقَ فِی بَرِّ التَّفْرِیطِ وَ لَمْ یُوَفِّ آلَ مُحَمَّدٍ (حَقَّهُمْ فِیمَا یَجِبُ عَلَی الْمُؤْمِنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ خُذْهَا یا محمد (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّهَا مِنْ مَخْزُونِ الْعِلْمِ وَ مَکْنُونِهِ.

امام باقر (محمّدبن‌سنان گوید: خدمت امام باقر (بودم صحبت از اختلاف شد فرمود: «خداوند پیوسته در یکتایی خود یکتا و بی‌همتا بود سپس محمّد (و علی (و فاطمه (را آفرید آن‌ها بیش از هزاران سال ماندند آنگاه اشیاء را آفرید و آنان را گواه بر آفرینش اشیاء قرار داد و فرمانبرداری از ائمه (را بر آن‌ها الزام نمود و آنچه خواست در اشیاء نهاد و به ایشان واگذار کرد کار اشیاء را از نظر حکم و تصرّف و ارشاد و امر و نهی در خلق چون آن‌ها فرمانروایان بودند به‌همین جهت ولایت و امر و هدایت در اختیار آن‌هاست و ایشان ابواب رحمان و نواب خدا و نگهبانان آستانه‌ی او هستند آنچه را بخواهند حلال می‌کنند و هرچه بخواهند حرام! جز آنچه خدا اراده کرده انجام نمی‌دهند. عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ. این آن دیانتی است که هرکس جلوتر از این گام بردارد در دریای افراط و زیاده‌روی غرق شده و هرکس از این مرتبه پایین‌تر که خدا به آن‌ها عنایت کرده معتقد گردد در بیابان تفریط گمراه شده و حقّ آل محمّد (را که عبارت از معرفت آن‌هاست و بر هر مؤمنی واجب است ادا نکرده است». آنگاه فرمود: «این مطلب را داشته باش محمّد! که از اسرار و دانش مکتوم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۸

بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۳۳۹

۴

(انبیاء/ ۲۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) -… یَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) مَا الَّذِی أَعْطَاکُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ هَذَا کُلِّهِ قَالَ قَدْ أَعْطَانَا رَبُّنَا عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عِلْمَنَا لِلِاسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی لَوْ شِئْنَا خَرَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجَنَّهًُْ وَ النَّارُ وَ نَعْرُجُ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ نَهْبِطُ بِهِ الْأَرْضَ وَ نَغْرُبُ وَ نَشْرُقُ وَ نَنْتَهِی بِهِ إِلَی الْعَرْشِ فَنَجْلِسُ عَلَیْهِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یُطِیعُنَا کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ الْبِحَارُ وَ الْجَنَّهًُْ وَ النَّارُ أَعْطَانَا اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ بِالِاسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی عَلَّمَنَا وَ خَصَّنَا بِهِ وَ مَعَ هَذَا کُلِّهِ نَأْکُلُ وَ نَشْرَبُ وَ نَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وَ نَعْمَلُ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ بِأَمْرِ رَبِّنَا وَ نَحْنُ عِبَادُ اللهِ الْمُکْرَمُونَ الَّذِینَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ جَعَلَنَا مَعْصُومِینَ مُطَهَّرِینَ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ.

امام علی (… ابوذر غفاری (و سلمان فارسی (گفتند: از علی (پرسیدیم: «چه‌چیز به شما داده که بهتر از همه‌ی این‌هاست»؟ فرمود: «پروردگار ما، ما را از اسم اعظم مطّلع کرده که اگر بخواهیم، آسمان‌ها و زمین و بهشت و جهنّم را از جای بر کنیم، به آسمان عروج کنیم و به زمین برگردیم، به مغرب و مشرق برویم و منتهی به عرش بشویم، در آنجا در مقابل خداوند عزّوجلّ بنشینیم. و همه چیز مطیع ما می‌باشند، حتّی آسمان‌ها و زمین و شمس و قمر و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و دریاها و بهشت و جهنّم. این مقام را خداوند به واسطه اسم اعظم به ما تعلیم داده و به ما اختصاص داده است. با تمام این امتیازات، ما غذا می‌خوریم و در بازارها راه می‌رویم و این کارها را به امر خدا انجام می‌دهیم. ما بندگان گرامی خدا هستیم که اظهار نظر در مقابل او نداریم و به دستورش عمل می‌کنیم. ما را معصوم و پاک قرار داده و بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشیده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۸۸

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۷

۵

(انبیاء/ ۲۷)

السّجّاد (علیه السلام) - جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ لَمَّا أَفْضَتِ الْخِلَافَهًُْ إِلَی بَنِی أُمَیَّهًَْ سَفَکُوا فِیهَا الدَّمَ الْحَرَامَ وَ لَعَنُوا فِیهَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عَلَی الْمَنَابِرِ أَلْفَ شَهْرٍ وَ تَبَرَّءُوا مِنْه شَکَوْتُ مِنْ بَنِی أُمَیَّهًَْ وَ أَشْیَاعِهِمْ إِلَی الإمام علِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقَالَ (علیه السلام) یَا جَابِرُ لَوْ لَا الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ وَ الْأَجَلُ الْمَحْتُومُ وَ الْقَدَرُ الْمَقْدُورُ لَخَسَفْتُ وَ اللَّهِ بِهَذَا الْخَلْقِ الْمَنْکُوسِ فِی طَرْفَهًِْ عَیْنٍ لَا بَلْ فِی لَحْظَهًٍْ لَا بَلْ فِی لَمْحَهًٍْ وَ لَکِنَّنَّا عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ.

امام سجّاد (جابربن‌یزید جعفی گوید: چون خلافت به بنی امیه رسید، خون‌های محترمی را ریختند و هزار ماه، امیرالمؤمنین (را روی منبر لعنت کردند و از او بیزاری جستند… از بنی‌امیّه و پیروان آن‌ها به امام سجّاد (شکایت کردم… امام باقر (فرمود: «جابر! اگر نه این است که وقتی معیّن قرار داده شده و هنگام مشخصی تعیین شده و تقدیری مقدّر شده است، هر آینه این مردم بد سیرت را در یک چشم به هم زدن زیر و رو می‌کردم، نه بلکه در یک لمحه و لحظه، ولی ما بندگان گرامی خدا هستیم که پیش او اظهار نظر نمی‌کنیم و به دستورش عمل می‌کنیم.».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۰

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۸

۶

(انبیاء/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَال: سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُون.

امام باقر (جابر جعفی گوید: از امام باقر (شنیدم می‌فرمود: وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ؛ دراین‌موقع امام (اشاره به خود نمود: لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ… و هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۹۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۱

۷

(انبیاء/ ۲۷)

الرّضا (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی اخْتَصَّ لِنَفْسِهِ بَعْدَ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ بَرِیَّتِهِ خَاصَّهًًْ عَلَّاهُمْ بِتَعْلِیَتِهِ وَ سَمَا بِهِمْ إِلَی رُتْبَتِهِ وَ جَعَلَهُمُ الدُّعَاهًَْ بِالْحَقِّ إِلَیْهِ وَ الْأَدِلَّاءَ بِالْإِرْشَادِ عَلَیْهِ لِقَرْنٍ قَرْنٍ وَ زَمَنٍ زَمَنٍ أَنْشَأَهُمْ فِی الْقِدَمِ قَبْلَ کُلِّ مَذْرُوءٍ وَ مَبْرُوءٍ أَنْوَاراً أَنْطَقَهَا بِتَحْمِیدِهِ وَ أَلْهَمَهَا بِشُکْرِهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ جَعَلَهَا الْحُجَجَ لَهُ عَلَی کُلِّ مُعْتَرِفٍ لَهُ بِمَلَکَهًِْ الرُّبُوبِیَّهًِْ وَ سُلْطَانِ الْعُبُودِیَّهًِْ وَ اسْتَنْطَقَ بِهَا الْخُرْسَانَ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ بُخُوعاً لَهُ بِأَنَّهُ فَاطِرُ الْأَرَضِینَ وَ السَّمَاوَاتِ وَ أَشْهَدَهُمْ خَلْقَهُ وَ وَلَّاهُمْ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِهِ جَعَلَهُم تَرَاجِمَهًَْ مَشِیَّتِهِ وَ أَلْسُنَ إِرَادَتِهِ عَبِیداً لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ\* یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ یَحْکُمُونَ بِأَحْکَامِهِ وَ یَسُنُّونَ سُنَّتَهُ وَ یَعْتَمِدُونَ حُدُودَهُ وَ یُؤَدُّونَ فُرُوضَهُ وَ لَمْ یَدَعِ الْخَلْقَ فِی بُهَمٍ صَمَّاءَ وَ لَا فِی عَمًی بَکْمَاء.

امام رضا (خداوند متعال پس از پیامبر خویش (عدّه‌ای از مخلوقات خاص خود را به خود اختصاص داد و آنان را تا درجه او ارتقا داد و تا مرتبه او بالا برد و آنان را تا قرن‌ها و زمان‌های متمادی و تا دنیا پابرجاست داعیانِ بر حق و راهنمایان به سوی خود قرار داد. از ازل پیش از هر مخلوق و آفریده‌ای آن‌ها را در هیئت نورهایی آفرید و آن‌ها را به زبان ستایش گویا کرد و سپاس و بزرگداشت خویش را به آنان الهام کرد و آنان را حجّت‌های خویش برای هر معترفی به قدرت ربوبیّت و اقتدار عبودیّت خویش قرار داد و به واسطه این نورها افراد بی‌زبان را به انواع زبان‌ها گویا کرد تا اقراری باشد بر اینکه او آفریننده آسمان‌ها و زمین است و آن‌ها را شاهد بر آفرینش خویش گرفت و آن‌ها را بر هر کدام از امور خویش که می‌خواست گماشت و آنان را ترجمان مشیّت و زبان گویای اراده خویش قرار داد. بندگانی که: لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ\* یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ؛ بر اساس احکام او حکم می‌کنند و بر اساس سنّت او عمل می‌کنند و بر حدود او گردن می¬نهند و واجبات او را انجام می‌دهند و مخلوقات را در مشکلات امور و سختی¬ها در حالت کری و کوری و گنگی رها نمی¬کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۰

بحارا لأنوار، ج۹۴، ص۱۱۴/ نورالثقلین

۸

(انبیاء/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ الْأَئِمَّهًَْ (کَانُوا نُوراً مُشْرِقاً حَوْلَ عَرْشِ رَبِّهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یُسَبِّحُوا فَسَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ لِتَسْبِیحِهِمْ وَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُسَبِّحُونَ فَمَنْ أَوْفَی بِذِمَّتِهِمْ فَقَدْ أَوْفَی بِذِمَّهًِْ اللَّهِ وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّهُمْ فَقَدْ عَرَفَ حَقَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ عِتْرَهًُْ رسول الله (صلی الله علیه و آله) اخْتَارَهُمُ اللَّهُ وَ اجْتَبَاهُمْ وَ خَصَّهُمْ وَ اصْطَفَاهُمْ وَ فَضَّلَهُمْ وَ ارْتَضَاهُمْ وَ انْتَجَبَهُمْ وَ جَعَلَهُمْ نُوراً لِلْبِلَادِ وَ عِمَاداً لِلْعِبَادِ وَ حُجَّتَهُ الْعُظْمَی وَ أَهْلَ النَّجَاهًِْ وَ الزُّلْفَی هُمُ الْخِیَرَهًُْ الْکِرَامُ هُمُ الْقُضَاهًُْ الْحُکَّامُ هُمُ النُّجُومُ الْأَعْلَامُ وَ هُمُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ هُمُ السَّبِیلُ الْأَقْوَمُ الرَّاغِبُ عَنْهُمْ مَارِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ وَ اللَّازِمُ لَهُمْ لَاحِقٌ هُمْ نُورُ اللَّهِ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْبِحَارُ السَّائِغَهًُْ لِلشَّارِبِینَ أَمْنٌ لِمَنِ الْتَجَأَ إِلَیْهِمْ وَ أَمَانٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِمْ إِلَی اللَّهِ یَدْعُونَ وَ لَهُ یُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ بِبَیَانِهِ یَحْکُمُون.

امام باقر (ائمه (نوری درخشان اطراف عرش خدایشان بودند. دستور داد تسبیح نمایند و اهل آسمان¬ها از تسبیح ایشان به تسبیح مشغول شدند. ایشانند صافّون (صف بستگان برای انجام فرمان خدا) و تسبیح‌کنندگان هر که وفا به پیمان آن‌ها نماید، به پیمان خدا وفا نموده و کسی که عارف حق ایشان باشد، عارف حق خدا است. آن‌ها عترت پیامبرند و هر کس حق ایشان را انکار کند، حق خدا را انکار کرده است. آن‌ها فرمانروایان امر خدا و گنجینه‌های وحی پروردگارند و وارثان کتاب خدا و ایشان برگزیده به امر خدا و امین بر وحی اویند. آن‌ها خاندان نبوّت و مرکز رسالت و مأنوس به پر و بال زدن ملائکه‌اند. کسانی هستند که جبرئیل به امر پروردگار آن‌ها را تغذیه می¬نماید به خبر قرآن و دلیل برهانی. آن‌ها اهل بیت پیامبرند که خداوند به شرافت خویش ایشان را کرامت بخشیده و به کرامت خود ایشان را شرف بخشیده و با هدایت عزیز کرده و به وحی استوار. و آن‌ها را پیشوایان هدایت قرار داده و نوری در تاریکی¬ها برای نجات و اختصاص به دین خود داده و به علم خویش مزیّت بخشیده و آنچه به احدی از جهانیان نداده به ایشان بخشیده است. آن‌ها را پایه دین خود و محل سرّ پنهان خود و امنای بر وحی و گواهان بر مردم قرار داده و ایشان را اختیار کرده و انتخاب کرده و امتیاز بخشیده و برگزیده. فضیلت داده و ایشان را پسندیده و برگزیده و آن‌ها را نور برای شهرها و پایه استوار برای مردم قرار داده و حجّت بزرگ و نجات یافتگان که دارای قرب و منزلتند. آن‌ها برگزیدگان با شخصیّت می¬باشند. داوران فرمانروا و ستارگان درخشان و صراط مستقیم و استوارترین راه. هر که از آن‌ها رو برگرداند، از دین خارج شده و آن که کوتاهی درباره ایشان نماید، از بین رفته و هرکه همراه آن‌ها شد، به هدف می¬رسد. نور درخشان پروردگارند در دل¬های مؤمنان و دریای خوشگوار برای نوشندگان. هرکه به آن‌ها پناه برد، ایمن است و امان برای کسی هستند که به آن‌ها چنگ زند. به خدا دعوت می‌کنند و تسلیم اویند و مجری دستور پروردگارند و به فرمان او حکم می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۲

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۲۴۴/ بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۲۵۰

آیه یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ [28]

آنچه پیش‌رو و پشت‌سر آن‌هاست [گذشته و آينده‌ی آنان] را می‌داند و آن‌ها جز برای کسی که خدا راضی [به شفاعت براى او] است شفاعت نمی‌کنند و از ترس او بیمناکند.

آن‌ها جز برای کسی که خدا راضی [به شفاعت برای او] است شفاعت نمی‌کنند

۱ -۱

(انبیاء/ ۲۸)

الهادی (علیه السلام) - مَا یُقَالُ عِندَ قَبرِ أَمِیرالمُؤمِنِینَ (علیه السلام) السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَأَشْهَدُ أَنَّکَ لَقِیتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِیدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ جِئْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ وَ مَنْ ظَلَمَکَ أَلْقَی عَلَی ذَلِکَ رَبِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ذُنُوباً کَثِیرَهًًْ فَاشْفَعْ لِی إِلَی رَبِّکَ فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً مَعْلُوماً وَ إِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَهًًْ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَی وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی.

امام هادی (نزد قبر امیرالمؤمنین (بگو: «سلام بر توای ولیّ خدا (تو اوّل مظلوم و اوّل کسی هستی که حقّش غصب شده، صبر نموده و تحمّل کردی تا مرگ تو را دریافت و شهادت می‌دهم که خدا را ملاقات نمودی درحالی‌که شهید بودی، خدا قاتل و کشنده‌ی تو را به انواع عذاب‌ها معذّب نموده و آن را بر او تجدید نماید، به نزدت آمده درحالی‌که به حقّت آگاه و به شأن و مرتبه‌ات مطّلع و نسبت به دوستانت دوست و دشمنان و آنان‌که به تو ظلم کرده‌اند دشمن می‌باشم، خدا را با همین حال ملاقات خواهم نمود ان‌شاءاللَّه تعالی. همانا گناهان زیادی در عهده‌ی من بوده پس نزد پروردگارت من را شفاعت فرما زیرا برای تو نزد او مقام و مرتبه‌ای معلوم بوده و در درگاهش شوکتی عظیم و حق شفاعت داری و خداوند، خود در قرآن کریمش فرموده: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۲

الکافی، ج۴، ص۵۶۹/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۸۶/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۳۹۴/ نورالثقلین

۱ -۲

(انبیاء/ ۲۸)

الکاظم (علیه السلام) - عن ابْنِ أَبِی‌عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی‌بْنَ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ لَا یُخَلِّدُ اللَّهُ فِی النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْکُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَّلَالِ وَ الشِّرْکِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یُسْأَلْ عَنِ الصَّغَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَالشَّفَاعَهًُْ لِمَنْ تَجِبُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ علی (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُ رسول الله (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ مِنْهُمْ فَمَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ ابْنُ أَبِی‌عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَکَیْفَ تَکُونُ الشَّفَاعَهًُْ لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ وَ مَنْ یَرْکَبُ الْکَبَائِرَ لَا یَکُونُ مُرْتَضًی فَقَالَ یَا أَبَاأَحْمَدَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَرْتَکِبُ ذَنْباً إِلَّا سَاءَهُ ذَلِکَ وَ نَدِمَ عَلَیْهِ وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) کَفَی بِالنَّدَمِ تَوْبَهًًْ وَ قَالَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَهًٌْ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَهًٌْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَی ذَنْبٍ یَرْتَکِبُهُ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَهًُْ وَ کَانَ ظَالِماً وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً مَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَی ذَنْبٍ یَرْتَکِبُهُ فَقَالَ یَا أَبَاأَحْمَدَ مَا مِنْ أَحَدٍ یَرْتَکِبُ کَبِیرَهًًْ مِنَ الْمَعَاصِی وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیُعَاقَبُ عَلَیْهَا إِلَّا نَدِمَ عَلَی مَا ارْتَکَبَ وَ مَتَی نَدِمَ کَانَ تَائِباً مُسْتَحِقّاً لِلشَّفَاعَهًِْ وَ مَتَی لَمْ یَنْدَمْ عَلَیْهَا کَانَ مُصِرّاً وَ الْمُصِرُّ لَا یُغْفَرُ لَهُ لِأَنَّهُ غَیْرُ مُؤْمِنٍ بِعُقُوبَهًِْ مَا ارْتَکَبَ وَ لَوْ کَانَ مُؤْمِناً بِالْعُقُوبَهًِْ لَنَدِمَ وَ قَدْ قَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) لَا کَبِیرَهًَْ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَهًَْ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی فَإِنَّهُمْ لَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَی اللَّهُ دِینَهُ وَ الدِّینُ الْإِقْرَارُ بِالْجَزَاءِ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ وَ مَنِ ارْتَضَی اللَّهُ دِینَهُ نَدِمَ عَلَی مَا یَرْتَکِبُهُ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَعْرِفَتِهِ بِعَاقِبَتِهِ فِی الْقِیَامَهًِْ.

امام کاظم (ابن‌ابی‌عمیر گوید: از امام کاظم (شنیدم که می‌فرمود: «خدا کسی را در آتش دوزخ جز اهل کفر و جحود و اهل ضلالت و شرک را جاوید نگه نمی‌دارد و هرکس از مؤمنان از گناهان کبیره دوری کند از گناهان صغیره بازخواست نمی‌شود. خدای تبارک‌وتعالی فرموده است: اگر اجتناب و دوری کنید از گناهان بزرک از آنچه نهی کرده می‌شوید از آن؛ یعنی ما و خلیفه‌ی ما شما را از آن نهی کرده‌ایم در گذرانیم و عفو کنیم از شما گناهان شما را؛ یعنی گناهان کوچک شما را و درآوردیم شما را در موضع خوب گرانمایه که بهشت است. (نساء/۳۱)». به آن حضرت (عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (! پس شفاعت برای کدام یک از گناهکاران واجب است»؟ فرمود: «پدرم از پدرانش از علی (برایم نقل کرده که فرمود: از رسول خدا (که می‌فرمود: جز این نیست که شفاعت من برای صاحبان گناهان کبیره از امّت من است و امّا نیکوکاران از ایشان، پس بر ایشان هیچ راه و تسلّطی نیست». به آن حضرت (عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (چگونه شفاعت برای صاحبان گناهان کبیره می‌باشد و در حالی‌که خدای عزّوجلّ می‌فرماید: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ و هرکس مرتکب گناهان کبیره شود، پسندیده نمی‌باشد». حضرت (فرمود: «ای ابواحمد! هیچ مؤمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه از این امر بدش آید و بر آن پشیمان شود و پیغمبر (فرمود: «کافیست که پشیمانی توبه باشد». و آن حضرت (فرمود: «هرکه خوبی او را شاد کند و از ناراحت شود، مؤمن است و هرکه بر گناهی که آن را مرتکب می‌شود، پشیمان نشود مؤمن نیست. و شفاعت برایش واجب نمی‌باشد و ستمکار خواهد بود و خدای عزّوجلّ می‌فرماید: برای ستمکاران دوستی وجود ندارد، و نه شفاعت‌کننده‌ای که شفاعتش پذیرفته شود. (غافر/۱۸) من به آن حضرت (عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (چگونه کسی که بر گناهی که آن را مرتکب شده و پشیمان نمی‌شود، مؤمن نمی‌باشد»؟ فرمود: «ای ابواحمد هیچ‌کس نیست که مرتکب گناهان کبیره شود و او بداند که به‌زودی بر آن بازخواست می‌شود مگر آنکه بر آنچه مرتکب شده پشیمان شود. و در هر زمان که پشیمان می‌شود تائب می‌باشد که شفاعت دارای استحقاق و سزاواری است. و در هر زمان‌که بر آن پشیمان نشود و صاحب اصرار باشد؛ آنکه اصرار بر گناه کبیره دارد، گناهانش آمرزیده نمی‌شود؛ چراکه او به عقوبت آنچه مرتکب شده ایمان ندارد و اگر به عقوبت آن ایمان می‌داشت پشیمان می‌شد. و پیغمبر (فرمود: «با طلب آمرزش، کبیره نیست و به اصرار، صغیره نیست. چرا که بار اوّل گناه برطرف می‌شود و در دبار دوّم کبیره می‌گردد. و امّا کلام خدای عزّوجلّ: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی، پس به‌درستی‌که ایشان شفاعت نمی‌کند مگر کسی را که خدا دینش را پسندیده باشد و دین همان اقرار و اعتراف به جزای بر خوبی‌ها و بدی‌هاست و کسی که خدا دینش را پسندیده باشد بر آنچه از گناهان مرتکب شده به‌جهت معرفتش به عاقبت و انجام خویش در روز قیامت، پشیمان می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۴

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۵۱ / التوحید، ج۶۳، ص۴۰۷/ مشکاه الانوار، ص۳۲۸

۱ -۳

(انبیاء/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِه عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِحَوْضِی فَلَا أَوْرَدَهُ اللَّهُ حَوْضِی وَ مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِشَفَاعَتِی فَلَا

أَنَالَهُ اللَّهُ شَفَاعَتِی ثُمَّ قَالَ (صلی الله علیه و آله) إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌خَالِدٍ فَقُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَمَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی قَالَ لَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی اللهُ دِینَهُ.

پیامبر (حسین‌بن‌خالد نقل می‌کند: امام رضا (از پدرانش از امام علی (روایت نمود، پیامبر (فرمود: «هرکس به حوض من (حوض کوثر) ایمان نیاورد، خداوند او را بر آن حوض نمی‌رساند و هرکس ایمان به شفاعت من نیاورد، خداوند او را به شفاعت من فائز نمی‌گرداند»! سپس فرمود: «شفاعت من مربوط به کسانی است که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند. و امّا نیکوکاران، اصلا، مستحقّ توبیخ و مؤاخذه نیستند». به حضرت عرض کردم: یاای پسر رسول خدا (معنی این آیه: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی چیست»؟ فرمود: «یعنی شفاعت نمی‌کنند مگر کسی را که خداوند از دینش خوشنود باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۴

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۴/ الأمالی الصدوق، ص۷/ عیون اخبارالرضا، ج۱۱، ص۱۳۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(انبیاء/ ۲۸)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ طَاوُسٍ الْیَمَانِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ الْکَعْبَهًِْ قَالَ فَتَأَمَّلْتُهُ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقُلْتُ یَا ابْنَ رسول الله (علیه السلام) مَا هَذَا الْجَزَعُ وَ أَنْتَ ابْنُ رسول الله (علیه السلام) وَ لَکَ أَرْبَعُ خِصَالٍ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ شَفَاعَهًُْ جَدِّکَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) وَ أَنْتَ ابْنُهُ وَ أَنْتَ طِفْلٌ صَغِیرٌ فَقَالَ لَهُ یَا طَاوُسُ إِنَّنِی نَظَرْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ وَ أَمَّا کَوْنِی ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِینُهُ فَأُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّمَ خالِدُونَ وَ أَمَّا کَوْنِی طِفْلًا فَأَنَا رَأَیْتُ الْحَطَبَ الْکِبَارَ لَا تَشْتَعِلُ إِلَّا بِالصِّغَارِ ثُمَّ بَکَی (علیه السلام) حَتَّی غُشِیَ عَلَیْهِ.

امام سجّاد (طاوس یمانی گوید: در دل شب مردی را دیدم که پرده‌ی کعبه را گرفته بود، دقّت کردم و دیدم او علیّّبن‌الحسین (است عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (این ناله چیست؟ و حال آنکه تو فرزند رسول خدایی و دارای چهار امتیاز هستی، رحمت خدا، شفاعت جدّت رسول خدا (فرزند رسول خدا (بودن، صغیر بودن». فرمود: «ای طاوس، من در کتاب خدا نگاه کردم و چیزی از این‌ها را ندیدم، زچرا که خداوند می‌فرماید: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ. و امّا فرزند رسول خدا (بودن من: خدا می‌فرماید: زمانی‌که در صور دمیده شود نَسَب در آن روز بین ایشان نیست، نه از هم بپرسند، هرکس میزآن‌هایش سنگین بیاید از رستگارانند، و هرکس میزآن‌هایش سبک باشد، آنان‌کسانی هستند که به خویشتن ضرر زدند در دوزخ جاودان‌هاند. (مؤمنون/۱۰۳۱۰۱). و امّا کوچک بودن من: دیده‌ام هیزم‌های کلفت، جز با هیزم‌های نازک و کوچک، آتش نمی‌گیرند سپس گریه کرد تا از حال رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۶

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۱۹۸/ اعلام الدین، ص۱۷۱، فیه: «لایشقل» بدل «لاتشتعل»

۱ -۵

(انبیاء/ ۲۸)

السّجّاد (علیه السلام) - قَالَ طَاوُسٌ رَأَیْتُ رَجُلًا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحْتَ الْمِیزَابِ یَدْعُو وَ یَبْکِی فِی دُعَائِهِ فَجِئْتُهُ حِینَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهًِْ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) رَأَیْتُکَ عَلَی حَالَهًِْ کَذَا وَ لَکَ ثَلَاثَهًٌْ أَرْجُو أَنْ تُؤْمِنَکَ مِنَ الْخَوْفِ أَحَدُهَا أَنَّکَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ الثَّانِی شَفَاعَهًُْ جَدِّکَ وَ الثَّالِثُ رَحْمَهًُْ اللَّهِ فَقَالَ یَا طَاوُسُ أَمَّا أَنِّی ابْنُ رسول الله (علیه السلام) فَلَا یُؤْمِنُنِی وَ قَدْ سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَلا أَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُونَ وَ أَمَّا شَفَاعَهًُْ جَدِّی فَلَا تُؤْمِنُنِی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ أَمَّا رَحْمَهًُْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّهَا قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ وَ لَا أَعْلَمُ أَنِّی مُحْسِنٌ.

امام سجّاد (طاوس یمانی گفت: دیدم مردی مشغول نماز است و زیر ناودان خانه‌ی خدا دعا می‌کند و اشک می‌ریزد پس از پایان نمازش پیش او رفتم دیدم علیّّبن‌الحسین (است عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (تو را در چنین حالتی دیدم با اینکه شما دارای سه امتیاز هستی که هریک از آن‌ها مایه‌ی امید نجات است، اوّل آنکه فرزند پیامبری، دوّم شفاعت جدّت و سوّم رحمت خدا». فرمود: «اینکه فرزند پیامبرم مایه‌ی امیدی نیست، زیرا خداوند می‌فرماید: هیچ‌یک از پیوندهای خویشاوندی میان آن‌ها در آن روز نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی‌کنند [چون کاری از کسی ساخته نیست]! . (مؤمنون/۱۰۱). شفاعت جدّم نیز امیدوارکننده نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید، وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی. امّا رحمت خدا: خودش می‌فرماید: رحمت خدا شامل حال نیکوکاران است. (اعراف/۵۶). من نمی‌دانم از نیکوکارانم یا نه»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۶

بحارا لأنوار، ج۴۶، ص۱۰۱/ کشف النعمّه، ج۲، ص۱۰۸

۱ -۶

(انبیاء/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاه… وَ أَصْحَابُ الْحُدُودِ فُسَّاقٌ لَا مُؤْمِنُونَ وَ لَا کَافِرُونَ وَ لَا یَخْلُدُونَ فِی النَّارِ وَ یَخْرُجُونَ مِنْهَا یَوْماً وَ الشَّفَاعَهًُْ جَائِزَهًٌْ لَهُمْ وَ لِلْمُسْتَضْعَفِینَ إِذَا ارْتَضَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ دِینَهُم.

امام صادق (اعمش نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: «این‌ها شرایع دین هستند… گناهکاران، آن‌هایی که حد بر آن‌ها جاری شده، نه مؤمن هستند و نه کافر، آن‌ها در آتش جاودان نخواهند ماند و روزی از آنجا آزاد خواهند شد و شفاعت به آن‌ها خواهد رسید، ولی مستضعفان باید خداوند از آن‌ها راضی گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۶

الخصال، ج۲، ص۶۰۳

۱ -۷

(انبیاء/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَال: سَأَلْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) … یَا مَوْلَایَ أَیُّ ذَنْبٍ کَانَ لِرسول الله (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) یَا مُفَضَّلُ إِنَّ رسول الله (علیه السلام) قَالَ اللَّهُمَّ حَمِّلْنِی ذُنُوبَ شِیعَهًِْ أَخِی وَ أَوْلَادِی الْأَوْصِیَاءِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ لَا تَفْضَحْنِی بَیْنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ (مِنْ شِیعَتِنَا فَحَمَّلَهُ اللَّهُ إِیَّاهَا وَ غَفَرَ جَمِیعَهَا قَالَ الْمُفَضَّلُ فَبَکَیْتُ بُکَاءً طَوِیلًا وَ قُلْتُ یَا سَیِّدِی هَذَا بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا فِیکُمْ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) یَا مُفَضَّلُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَمْثَالُکَ بَلَی یَا مُفَضَّلُ لَا تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِیثِ أَصْحَابَ الرُّخَصِ مِنْ شِیعَتِنَا فَیَتَّکِلُونَ عَلَی هَذَا الْفَضْلِ وَ یَتْرُکُونَ الْعَمَلَ فَلَا یُغْنِی عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً لِأَنَّا کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِینَا لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ.

امام صادق (مفضّل گوید: از امام صادق (پرسیدم: … آقا! پیغمبر چه گناهی کرده بود، که خدا می‌فرماید: گناهان گذشته و آینده‌ی تو را ببخشد؟ . (فتح/۲) فرمود: «ای مفضّل پیغمبر (عرض کرد: خدایا! گناهان گذشته و آینده‌ی شیعیان برادرم (علیّ‌بن‌ابیطالب () و اولادم که جانشینان منند تا روز قیامت به من واگذار کن و مرا میان پیغمبران و انبیاء (از کرده‌ی پیروانم رسوا مگردان». خدا هم گناهان آن‌ها را به پیغمبر (واگذار کرد و همه‌ی آنان را بخشید». مفضّل می‌گوید: «در این وقت من سخت گریستم، و عرض کردم: آقا، این از موهبت خداوند است که به برکت وجود شما به ما رسیده است». حضرت (فرمود: «ای مفضّل! شیعیانی که پیغمبر گناهان آن‌ها را به گردن گرفت تو و امثال تو هستی. ای مفضّل این حدیث را برای بعضی از شیعیان ما که در امر دین لاابالی هستند نگو. زیرا به اعتماد این فضیلت، عمل به احکام دین را ترک می‌گویند و در نتیجه از رحمت الهی محروم می‌گردند. خداوند درباره‌ی آن‌ها فرمود: لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۳۳

۱ -۸

(انبیاء/ ۲۸)

الرّضا (علیه السلام) - قِیلَ لِلرِّضَا (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی قَالَ لَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی دِینَهُ.

امام رضا (و به امام رضا (گفته شد: «ای پسر رسول خدا (! معنی این آیه که می‌فرماید: وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی چیست»؟ فرمود: «یعنی برای کسی که خداوند از دین و آیین او خشنود است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۸

روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۵۰۱/ کشف النعمهًْ، ج۲، ص۲۸۶

آیه وَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِکَ نَجْزیهِ جَهَنَّمَ کَذلِکَ نَجْزِی الظَّالِمینَ [29]

و هرکس از آن‌ها بگوید: «من معبودی جز او هستم»، او را با [عذاب] دوزخ کیفر می‌دهیم! و این‌گونه ستمکاران را کیفر خواهیم داد.

۱

(انبیاء/ ۲۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذالِکَ نَجْزِیهِ جَهَنَّمَ کَذالِکَ نَجْزِی الظّالِمِینَ، منظور از آن کسی است که گمان می‌کند که امام (است، حال آنکه این‌طور نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۸

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۸۹/ القمی، ج۲، ص۶۸/ القمی، ج۲، ص۲۹۴/ الثقلین/ البرهان

آیه أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ [30]

آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آن‌ها را از یکدیگر جدا ساختیم و هرچیز زنده‌ای را از آب آفریدیم؟ آیا ایمان نمی‌آورند؟!

آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آن‌ها را از یکدیگر جدا ساختیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَطِیَّهًَْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ یَا أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) جِئْتُ أَسْأَلُکَ عَنْ قَوْلُهُ عَزَّ ذِکْرُهُ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّاها وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها قَالَ وَ لَا شَمْسٌ وَ لَا قَمَرٌ وَ لَا نُجُومٌ وَ لَا سَحَابٌ ثُمَّ طَوَاهَا فَوَضَعَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ ثُمَّ نَسَبَ الْخَلِیقَتَیْنِ فَرَفَعَ السَّمَاءَ قَبْلَ الْأَرْضِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها یَقُولُ بَسَطَهَا فَقَالَ لَهُ الشَّامِیُّ یَا أَبَاجَعْفَرٍ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَلَعَلَّکَ تَزْعُمُ أَنَّهُمَا کَانَتَا رَتْقاً مُلْتَزِقَتَیْنِ مُلْتَصِقَتَیْنِ فَفُتِقَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَی فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فَإِنَّ قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ کانَتا رَتْقاً یَقُولُ کَانَتِ السَّمَاءُ رَتْقاً لَا تُنْزِلُ الْمَطَرَ وَ کَانَتِ الْأَرْضُ رَتْقاً لَا تُنْبِتُ الْحَبَّ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْخَلْقَ وَ بَثَّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ فَتَقَ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ وَ الْأَرْضَ بِنَبَاتِ الْحَب.

امام باقر (محمّدبن‌عطیّه گوید: شخصی از علمای شام نزد امام باقر (آمد و گفت: «ای اباجعفر (! آمدم از تو مسأله‌ای بپرسم که در تفسیر و یافتن پاسخ آن درمانده شدم… این است فرموده‌ی او: آسمانی که [او] آن را برپا کرده است \* سقفش را برافراشت و آن را [به‌اندازه‌ی معیّن] درست کرد \* و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید. (نازعات/۲۹۲۷) نه خورشیدی بود و نه ماه، و نه اختران و نه ابر، سپس آن را در هم نوردید و بالای زمین نهاد، سپس دو آفریده را به هم مربوط ساخت، و آسمان را پیش از زمین برافراشت، و این است فرموده‌ی او: و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد. (نازعات/۳۰). یعنی آن را گستراند. مرد شامی گفت: «ای اباجعفر (! این کلام خدای عزّوجلّ: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا یعنی چه»؟ امام باقر (به او فرمود: «شاید گمان می‌کنی که آن‌دو به هم چسبیده و متّصل بودند، و سپس از هم جدا شدند»؟ او گفت: «آری». امام باقر (فرمود: «از پروردگارت طلب استغفار کن، چرا که عبارت؛ کَانَتَا رَتْقًا، بدین معناست که آسمان شکافی نداشت و نمی‌توانست باران بباراند و زمین نیز شکافی نداشت تا دانه‌ای برویاند و هنگامی‌که خداوند این عالم را خلق کرد و در آن چهارپایان متفاوت پراکند. (بقره/۱۶۴). آسمان را با باران و زمین را نیز با گیاهان شکافت». سپس آن شامی به ایشان گفت: «گواهی می‌دهم که تو از فرزندان پیامبران (هستی و علم تو به‌مانند علم ایشان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۹۸

الکافی، ج۸، ص۹۴/ بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۹۶/ البرهان، بتفاوت لفظی/ نورالثقلین، فیه: «جاءرجل الی ابی جعفر… یقول بسطها» محذوف

۱ -۲

(انبیاء/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الرَّبِیعِ قَالَ: کنت مَعَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) دخل علیه نَافِعٌ مَوْلَی عُمَرَ‌بْنِ‌الْخَطَّاب فَقَال قَدْ جِئْتُ أَسْأَلُکَ عَن قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَانَتِ السَّمَاوَاتُ رَتْقاً لَا تَمْطُرُ شَیْئاً وَ کَانَتِ الْأَرْضُ رَتْقاً لَا تُنْبِتُ شَیْئاً فَلَمَّا أَنْ تَابَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی آدَمَ أَمَرَ السَّمَاءَ فَتَقَطَّرَتْ بِالْغَمَامِ ثُمَّ أَمَرَهَا فَأَرْخَتْ عَزَالِیَهَا ثُمَّ أَمَرَ الْأَرْضَ فَأَنْبَتَتِ الْأَشْجَارَ وَ أَثْمَرَتِ الثِّمَارَ وَ تَفَهَّقَتْ بِالْأَنْهَارِ فَکَانَ ذَلِکَ رَتْقَهَا وَ هَذَا فَتْقَهَا.

امام باقر (ابوربیع گوید: با امام صادق (بودم که نافع، غلام عمر خطّاب نزدش آمد و گفت: به من گزارش بده از کلام خدای عزّوجلّ: أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما». امام (فرمود: «به‌راستی که خداوند تبارک‌وتعالی چون آدم (را به زمین فرود آورد، آسمان‌ها بسته بود و هیچ نمی‌باریدند و زمین بسته بود و گیاهی نمی‌رویید و چون خدای عزّوجلّ توبه‌ی آدم (را پذیرفت آسمان را فرمود تا از قطره‌های باران فرو بارید و به او دستور داد تا دم مشک خود را گشود و سرازیر کرد سپس به زمین امر کرد تا درخت‌ها را رویانید و میوه‌ها برآورد و جوی‌های آب برخروشانید و این بود بستن آن‌ها و این بود گشودن آن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۰

الکافی، ج۸، ص۱۲۰/ بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۱۴/ المناقب، ج۴، ص۱۹۷/ نورالثقلین، فیه: و «تفیهت» بدل «تفهّقت» / البرهان

۱ -۳

(انبیاء/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - رُوِیَ أَنَّ عَمْرَوبْنَ‌عُبَیْدٍ الْبَصْرِیَّ وَفَدَ عَلَی مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ الْبَاقِرِ (علیه السلام) لِامْتِحَانِهِ بِالسُّؤَالِ عَنْهُ فَقَال لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما مَا هَذَا الرَّتْقُ وَ الْفَتْقُ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) کَانَتِ السَّمَاءُ رَتْقاً لَا تُنْزِلُ الْقَطْرَ وَ کَانَتِ الْأَرْضُ رَتْقاً لَا تُخْرِجُ النَّبَاتَ فَفَتَقَ اللَّهُ السَّمَاءَ بِالْقَطْرِ وَ فَتَقَ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ فَانْطَلَقَ عَمْرٌو وَ لَمْ یَجِدِ اعْتِرَاضاً وَ مَضَی ثُمَّ عَادَ إِلَیْه.

امام باقر (دانشمندان روایت کنند که عمروبن‌عبید بر امام باقر (وارد شد و می‌خواست او را با پرسش‌های خود آزمایش کند، پس به آن جناب عرض کرد: «فدایت شوم، معنی آیه: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، چیست؟ و منظور از فتق و رتق (شکافتن آسمان و زمین) چه می‌باشد»؟ امام باقر (به او فرمود: «آسمان بسته بود و هیچ شکافی نداشت و زمین نیز هیچ منفذی نداشت و گیاهی از خود بیرون نمی‌داد». عَمْرو ساکت ماند و هیچ سخنی نداشت تا بگوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۰

بحارا لأنوار، ج۴، ص۶۷/ بحارا لأنوار، ج۴۶، ص۳۵۴/ الاحتجاج، ج۲، ص۳۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(انبیاء/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَرَجَ هِشَامُ‌بْنُ‌عَبْدِ الْمَلِکِ حَاجّاً وَ مَعَهُ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ فَلَقِیَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ… فَلَقِیَ الْأَبْرَشُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَقَال: یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما فَمَا کَانَ رَتْقُهُمَا وَ مَا کَانَ فَتْقُهُمَا فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَا أَبْرَشُ هُوَ کَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ الْمَاءُ عَلَی الْهَوَاءِ وَ الْهَوَاءُ لَا یُحَدُّ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ خَلْقٌ غَیْرُهُمَا وَ الْمَاءُ یَوْمَئِذٍ عَذْبٌ فُرَاتٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَرْضَ أَمَرَ الرِّیَاحَ فَضَرَبَتِ الْمَاءَ حَتَّی صَارَ مَوْجاً ثُمَّ أَزْبَدَ فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً فَجَمَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ ثُمَّ جَعَلَهُ جَبَلًا مِنْ زَبَدٍ ثُمَّ دَحَی الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهًَْ مُبارَکاً ثُمَّ مَکَثَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا شَاءَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ السَّمَاءَ أَمَرَ الرِّیَاحَ فَضَرَبَتِ الْبُحُورَ حَتَّی أَزْبَدَتْهَا فَخَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْجُ وَ الزَّبَدُ مِنْ وَسَطِهِ دُخَانٌ سَاطِعٌ مِنْ غَیْرِ نَارٍ فَخَلَقَ مِنْهُ السَّمَاءَ فَجَعَلَ فِیهَا الْبُرُوجَ وَ النُّجُومَ وَ مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ أَجْرَاهَا فِی الْفَلَکِ وَ کَانَتِ السَّمَاءُ خَضْرَاءَ عَلَی لَوْنِ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْأَخْضَرِ وَ کَانَتِ الْأَرْضُ خَضْرَاءَ عَلَی لَوْنِ الْمَاءِ وَ کَانَتَا مَرْتُوقَتَیْنِ لَیْسَ لَهُمَا أَبْوَابٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَرْضِ أَبْوَابٌ وَ هُوَ النَّبْتُ وَ لَمْ تُمْطِرِ السَّمَاءُ عَلَیْهَا فَتُنْبِتَ فَفَتَقَ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ وَ فَتَقَ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما.

امام صادق (ابوبکر حضرمی گوید: … ابرش امام صادق (را ملاقات کرد و عرض کرد: ای اباعبدالله (! مرا در مورد آیه: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا آگاه کن و بگو: شکاف زمین و آسمان چگونه و با چه چیزی بوده است؟ امام صادق (فرمود: «ای ابرش! خداوند همان‌طور که خود وصف کرده است، عرش بر روی آب است و آب نیز بر روی هواست و هوا نیز نامحدود است، و در آن روز غیر از این‌ها چیز دیگری خلق نشده بود، و آب در آن روز شیرین و گوارا بود، هنگامی‌که خداوند اراده کرد که زمین را بیافریند، به بادها دستور داد که به شدّت به آب بوزند تا اینکه تبدیل به امواج گردد، و سپس کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف واحد شود، و خداوند آن کف را در مکان کنونی کعبه جمع نمود و کوهی از کف ساخت، و بعد زمین را از زیر آن گستراند، و به همین خاطر در قرآن می‌گوید: درحقیقت نخستین خانه‌ای که برای [عبادت] مردم نهاده شده، همان است که در مکّه است. (آل عمران/۹۶). سپس خداوند تبارک‌وتعالی به‌اندازه‌ای که خود اراده نموده بود، [از کار] دست کشید و هنگامی‌که خواست که آسمان‌ها را بیافریند، به بادها دستور داد تا به دریاها بوزند تا اینکه آن را مملوّ از کف کنند و در اثر این‌کار، از دریا موج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون آتش بیرون می‌آمد و از آن دود، آسمان را خلق کرد و در آن برج‌ها و ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را مشخّص نمود و آن‌ها را در آسمان به حرکت درآورد. آسمان، سبز بود و رنگی همچون آب سبز داشت و زمین نیز خاکستری و به رنگ آب گوارا بود و هیچ‌کدام از آن‌دو هیچ منفذی نداشتند و زمین هیچ شکافی برای رویاندن نداشت و آسمان نیز بر آن نمی‌بارید که بروید. سپس خداوند عزّوجلّ آسمان را با باران، و زمین را با گیاه رویاند، و آیه: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۰

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۷۲/ القمی، ج۲، ص۶۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(انبیاء/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال… وَ کَانَتَا{السَّمَاءُ وَ الْأَرْض} مَرْتُوقَتَیْنِ لَیْسَ لَهَا أَبْوَابٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَرْضِ أَبْوَابٌ وَ هِیَ النَّبْتُ وَ لَمْ تَمْطُرِ السَّمَاءُ عَلَیْهَا فَتُنْبِتَ فَفَتَقَ السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ وَ فَتَقَ الْأَرْضَ بِالنَّبَات.

امام صادق (در حدیثی از امام صادق ([آمده است که] درحال سخن از آسمان و زمین می‌فرماید: «آن‌دو به‌هم پیوسته بودند و درهایی برای آن‌دو نبود و زمین درهایی که همان گیاهان است نداشت و آسمان بر آن نباریده بود تا [چیزی] برویاند. سپس آسمان را با باران و زمین را با گیاهان شکافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۲

القمی، ج۲، ص۶۹

۱ -۶

(انبیاء/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - و فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَابِهَا.

امام علی (پس، درهای بسته‌ی آن را گشود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۲

نهج البلاغه، ص۱۲۸ / نورالثقلین

۱ -۷

(انبیاء/ ۳۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَنْ عِکْرِمَهًَْ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) عَنِ اللَّیْلِ کَانَ قَبْلُ أَمِ النَّهَارُ قَالَ اللَّیْلُ ثُمَّ قَرَأَ أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما فَهَلْ تَعْلَمُونَ کَانَ بَیْنَهُمَا إِلَّا ظُلْمَهًٌْ.

ابن‌عبّاس (عکرمه گوید: از ابن‌عبّاس (پرسیده شد: «شب، قبل بوده یا روز»؟ گفت: «شب. و این آیه: أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما را خواند. آیا می‌دانید که میان آن‌ها جز تاریکی بود»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۲

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۲۰۸

و هرچیز زنده‌ای را از آب آفریدیم؟ آیا ایمان نمی‌آورند

۲ -۱

(انبیاء/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحَ قُرْبَتِهِ وَ مُنَاجَاتِهِ وَ دَلِیلًا إِلَی بِسَاطِ خِدْمَتِهِ فَکَمَا أَنَّ رَحْمَتَهُ تُطَهِّرُ ذُنُوبَ الْعِبَادِ کَذَلِکَ النَّجَاسَاتُ الظَّاهِرَهًُْ یُطَهِّرُهَا الْمَاءُ لَا غَیْرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً وَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ وَ کَمَا أَحْیَا بِهِ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ نَعِیمِ الدُّنْیَا کَذَلِکَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ جَعَلَ حَیَاهًَْ الْقَلْبِ بِالطَّاعَاتِ.

امام صادق (خداوند آب را کلید تقرّب و مناجاتش و راهنمایی به‌سوی گستره‌ی خدمتش قرار داد و همان‌طور که رحمتش گناه بندگانش را پاک می‌سازد، همین‌طور نجاست‌های ظاهری را فقط آب پاک می‌کند نه غیر آن. خدای عزّوجلّ فرمود: او کسی است که بادها را بشارت‌گرانی پیش از رحمتش فرستاد، و از آسمان آبی پاک‌کننده نازل کردیم. (فرقان/۴۸). و [همچنین خدای] عزّوجلّ فرمود: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ و همان‌طوری که به‌وسیله‌ی آن همه‌ی نعمت‌های دنیا را زنده کرد، همین‌طور به رحمت و فضلش، زندگانی قلب را به طاعت‌ها قرار داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۲

بحارا لأنوار، ج۷۷، ص۳۳۹/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۲۸/ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۳۵۳/ نورالثقلین، فیه: «ان الله قدجعل الماء… ماء طهورا» محذوف

۲ -۲

(انبیاء/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عُلْوَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ قَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاهًِْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ.

امام صادق (از امام صادق (در مورد طعم آب سؤال شد و ایشان فرمود: «از سَر علم آموزی بپرس و نه از سر لجبازی و به قصد خطا گرفتن از بقیّه. طعم آب، همان طعم زندگی است، خداوند سبحان می‌فرماید: وَجَعَلْنَا مِنَ المَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

بحارا لأنوار، ج۶۳، ص۴۴۷/ بحارا لأنوار، ج۶۳، ص۴۵۲/ قرب الإسناد، ص۵۵ و البرهان/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۵/ نورالثقلین

۲ -۳

(انبیاء/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فُتْیَا الْجَاحِظِ وَ تَفْسِیرِ الثَّعْلَبِیِ: سَأَلَهُ (علیه السلام) رَأْسُ الْجَالُوتِ بَعْدَ مَا سَأَلَ أَبَابَکْرٍ فَلَمْ یَعْرِفْ مَا أَصْلُ الْأَشْیَاءِ فَقَالَ (علیه السلام) هُوَ الْمَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ.

امام علی (رأس جالوت بعد از آنکه از ابابکر پرسید ولی ندانست که اصل اشیاء از چیست، از امام علی (پرسید؛ پس در جواب فرمود: «آن آب است و دلیل آن سخن خدای تعالی: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

بحارا لأنوار، ج۲۲۳۴۰/ المناقب، ج۲، ص۳۵۸

۲ -۴

(انبیاء/ ۳۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ قَالَ: نَسَبَ کُلَّ شَیْءٍ إِلَی الْمَاءِ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَاءِ نَسَباً إِلَی غَیْرِهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ؛ نسبت هرچیزی به آب است و برای آب نسبتی به غیر آن قرار نداد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

القمی، ج۲، ص۷۰

۲ -۵

(انبیاء/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ.

پیامبر (هر چیزی از آب خلق شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۲۰۸

۲ -۶

(انبیاء/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِذَا اشْتَکَی أَحَدُکُمْ وَجَعَ الْفَخِذَیْنِ فَلْیَجْلِسْ فِی تَوْرٍ کَبِیرٍ أَوْ طَشْتٍ فِی الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَ لْیَضَعْ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ لْیَقْرَأْ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ.

امام علی (اگر یکی از شما از درد ران‌ها شکایت دارد، در ظرف بزرگی پر از آب گرمی بنشیند و دستش را بر آن بگذارد و [این آیه را] بخواند: أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

بحارا لأنوار، ج۹۲، ص۶۹/ نورالثقلین

۲ -۷

(انبیاء/ ۳۰)

العسکری (علیه السلام) - عَنْ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ (علیه السلام) قَالَ: حَضَرْتُهُ یَوْماً وَ قَدْ شَکَا إِلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِنَا فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ أَهْلِی یُصِیبُهُمْ کَثِیراً هَذَا الْوَجَعُ الْمَلْعُونُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ وَجَعُ الرَّأْسِ قَالَ خُذْ قَدَحاً مِنْ مَاءٍ وَ اقْرَأْ عَلَیْهِ أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ ثُم اشْرَبْهُ فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

امام عسکری (اسحاق‌بن‌ابراهیم گوید: روزی به محضر امام عسکری (رسیدم و یکی از برادران ما به او شکایت کرد و گفت: «ای فرزند رسول خدا (! خانواده‌ی من زیاد گرفتار این درد لعنتی می‌شوند». فرمود: «آن [درد] چیست»؟ گفت: «سر درد است». فرمود: «کاسه‌ای از آب بگیر و [این آیه را] بر آن بخوان: أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ. سپس به او بنوشان که ان‌شاءالله تعالی [دیگر] به او آسیب نمی‌رساند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

نورالثقلین

ولایت

۱

(انبیاء/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَّهُ یُوحَی إِلَیْکَ کَمَا أُوحِیَ إِلَی مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَان… فَأَخْبِرْنِی عَنْ فَضْلِکَ عَلَی النَّبِیِّینَ وَ فَضْلِ عَشِیرَتِکَ عَلَی النَّاسِ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَمَّا فَضْلِی عَلَی النَّبِیِّینَ فَمَا مِنْ نَبِیٍ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا دَعَا عَلَی قَوْمِهِ وَ أَنَا اخْتَرْتُ دَعْوَتِی شَفَاعَهًًْ لِأُمَّتِی یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ أَمَّا فَضْلُ عَشِیرَتِی وَ أَهْلُ بَیْتِی وَ ذُرِّیَّتِی کَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ بِالْمَاءِ یَبْقَی کُلٌّ وَ یَحْیَا کَمَا قَالَ رَبِّی تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلا یُؤْمِنُونَ وَ مَحَبَّهًُْ أَهْلِ بَیْتِی وَ عَشِیرَتِی وَ ذُرِّیَّتِی یَسْتَکْمِلُ الدِّین قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

پیامبر (از امام صادق (روای است: یهودی‌ای نزد پیامبر (آمد و گفت: … و یکی از سؤال¬های او این بود: «از فضیلت خویش بر پیامبران (و فضیلت خاندانت بر مردم برایمان بازگو کن». سپس آن حضرت (فرمود: «امّا فضیلت من بر پیامبران (این است که تمامی پیامبران (برای قوم خود فرستاده شده‌اند، امّا رسالت من به تأخیر افتاد تا در روز قیامت شفاعت امّتم را کنم. امّا فضیلت عشیره و اهل بیتم و خاندانم به‌مانند فضیلت آب بر تمامی اشیاء است و با آب است که هر چیزی زنده و باقی می‌ماند، همان‌طور که خداوند تبارک‌وتعالی می‌فرماید: وَ جَعَلْنَا مِنَ المَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ، و با دوست‌داشتن (ولایت) اهل بیت و عشیره و خاندانم (دین کامل می‌شود». یهودی گفت: «راست گفتی‌ای محمّد (».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۴

الاختصاص، ص۳۷/ البرهان

آیه وَ جَعَلْنا فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمیدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فی‌ها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُونَ [31]

و در زمین، کوه‌های استواری قرار دادیم، مبادا آنان را بلرزاند! و در آن، درّه‌ها و راه‌هایی قرار دادیم تا راه یابند.

۱

(انبیاء/ ۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَرْکَانَ الْأَرْضِ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا وَ حُجَّتَهُ الْبَالِغَهًَْ عَلَی مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَی.

امام صادق (خداوند ائمّه (را تکیه‌گاه‌ها و پشتیبان زمین قرار داد که مبادا اهلش را بلرزاند و حجّت رسای خود بر کسی‌که در روی زمین و کسی‌که در زیر خاک است [قرار داد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۶

الاختصاص، ص۲۱/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۳۱)

الباقر (علیه السلام) - عن ابی بصیر عن الباقر (علیه السلام) قال إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) مَلَکَ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَا تَحْتَهَا فَعُرِضَتْ لَهُ سَحَابَتَانِ إِحْدَاهُمَا الصَّعْبَهًُْ وَ الْأُخْرَی الذَّلُولُ وَ کَانَ فِی الصَّعْبَهًِْ مُلْکُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ وَ فِی الذَّلُولِ مُلْکُ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ الصَّعْبَهًَْ عَلَی الذَّلُولِ فَدَارَتْ بِهِ سَبْعُ أَرَضِینَ فَوَجَدَ ثَلَاثاً خَرَاباً وَ أَرْبَعَهًًْ عَوَامِرَ.

امام باقر (ابوبصیر نقل می‌کند: امام باقر (فرمود: «علی (آنچه را که بالای زمین است و آنچه را که زیر آن است مالک شد؛ پس دو ابر، بر او عرضه شد؛ یکی از آن دو رام نبود و دیگری رام بود و در ابری که رام نبود حکومت آنچه زیر زمین است بود و در ابر رام، حکومت آنچه در بالای زمین است، بود. ابری را که رام نبود بر رام برگزید؛ پس به‌وسیله‌ی آن، هفت زمین گردش کردند؛ در نتیجه سه تا را خراب و چهار تا را آباد یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۲۸

آیه وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُونَ [32]

آسمان را سقف [محكم و] محفوظی قرار دادیم؛ ولی آن‌ها از نشانه‌های آن [بر عظمت خدا] روی گردانند.

۱

(انبیاء/ ۳۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً یَعْنِی مِنَ الشَّیَاطِینِ أَیْ لَا یَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا، منظور این است که برای محافظت از شیاطین این‌کار را انجام دادیم تا استراق سمع نکنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۶

القمی، ج۲، ص۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَسَوَّی مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَکْفُوفاً وَ عُلْیَاهُنَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ سَمْکاً مَرْفُوعا.

امام علی (از آن هفت آسمان را پدید آورد. آسمان پایین را چون موج مهار شده، و آسمان‌های بالا را مانند سقفی استوار و بلند قرار داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۶

نهج البلاغه، ص۴۱

آیه وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ فی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ [33]

او کسی است که شب و روزو خورشید و ماه را آفرید؛ درحالی‌که هریک در مداری شناورند.

۱

(انبیاء/ ۳۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یَسْبَحُونَ بِالْخَیْرِ وَ الشَّرِّ وَ بِالشِّدَّهًِْ وَ الرَّخَاءِ.

ابن‌عبّاس («[شب و روز و خورشید و ماه] با خیر و شر و با سختی و راحتی شناورند [و منشأ خیر و شر و سختی و راحتی هستند]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۳۶

آیه وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ [34]

و پیش از تو [نيز] برای هیچ بشری جاودانگی قرار ندادیم؛ آیا اگر تو بمیری، آنان [كه انتظار مرگ تو را مى‌كشند] جاوید خواهند بود؟!

۱

(انبیاء/ ۳۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ فَإِنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ بِمَا یُصِیبُ أَهْلَ بَیْتِهِ بَعْدَهُ وَ ادِّعَاءِ مَنِ ادَّعَی الْخِلَافَهًَْ دُونَهُمْ اغْتَمَّ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَهًًْ أَیْ نَخْتَبِرُهُمْ وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ فَأَعْلَمَ ذَلِکَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یَمُوتَ کُلُّ نَفْسٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (پیش از تو [نیز] برای هیچ انسانی جاودانگی قرار ندادیم [وانگهی آن‌ها که انتظار مرگ تو را می‌کشند،] آیا اگر تو بمیری، آنان جاوید خواهند بود؟ (انبیاء/۳۴) زمانی که خداوند پیامبرش را از آنچه که پس از ایشان بر سر اهل بیتش خواهد آمد آگاه کرد و جریان مدّعی خلافت شدن کسی غیر از اهل بیت (را به ایشان خبر داد، رسول خدا (اندوه¬گین شد؛ آن¬گاه خداوند عزّ‌وجلّ این آیات را نازل فرمود: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِکَ الخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ \* کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموْتِ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالخَیْرِ فِتْنَةً؛ یعنی شما را می‌آزماییم، وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ پس این آیه به پیامبر خدا (اعلام کرد که هر نفْسی ناگزیر از دنیا خواهد رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۸

بحارا لأنوار، ج۲۸، ص۵۱/ القمی، ج۲، ص۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۳۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ حَجَّهًِْ الْوَدَاعِ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنِّی قَدِ اشْتَقْتُ إِلَی لِقَائِکَ فَأَوْصِ بِخَیْرٍ وَ تَقَدَّمْ إِلَیَّ. أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلِی وَ کَأَنَّنِی بِکُمْ قَدْ فَارَقْتُمُونِی بِأَبْدَانِکُمْ وَ لَا تُفَارِقُونِی بِقُلُوبِکُمْ. أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ نَبِیٌّ خُلِّدَ فِی الدُّنْیَا فَأُخَلَّدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْت أَلَا وَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَدُلَّکُمْ عَلَی سَفِینَهًِْ نَجَاتِکُمْ وَ بَابِ حِطَّتِکُمْ فَمَنْ أَرَادَ النَّجَاهًَْ بَعْدِی وَ السَّلَامَهًَْ مِنَ الْعَیْنِ الْمُرْدِیَهًِْ فَلْیَتَمَسَّکْ بِحُبِّ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام).

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: رسول خدا (بعد از باز گشتش از حجهًْ‌الوداع فرمود: «ای مردم! جبرئیل روح‌الامین از جانب پروردگارم جلّ جلاله نازل شد و گفت: ای محمّد (! خدای تعالی می‌فرماید: من مشتاق دیدار تو هستم؛ پس به خیر و نیکی وصیّت کن و به‌سوی من بیا. ای مردم! مرگ من نزدیک شده است و گویا شما را می‌بینم که با بدن‌هایتان از من جدا شده‌اید ولی با قلب‌هایتان از من جدا نشوید. ای مردم! خداوند در دنیا پیامبری نداشته که جاودانه باشد تا من جاودانه شوم. أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ. آگاه باشید! من می‌خواهم شما را به کشتی نجاتتان و درِ ریزش گناهانتان راهنمایی کنم؛ پس هرکس خواست بعد از من نجات یابد و از دریای هلاکت سالم بماند، به دوستی علیّ‌بن‌ابی‌طالب (پناهنده شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۸

التحصین لابن طاوس، ص۶۰۳/ میهًْ منقبهًْ، ص۴۴

۳

(انبیاء/ ۳۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی تَسْلِیَهًًْ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ قَالَ وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ.

ابن‌عبّاس (خدای تعالی جهت تسلّی خاطر پیامبر (فرمود: محمّد فقط فرستاده‌ی خداست و پیش از او، فرستادگان دیگری نیز بودند. (آل عمران/۱۴۴) و فرمود: وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۸

بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۴۷۱

آیه کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ [35]

هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد. و شما را با بدی‌ها و خوبی‌ها آزمایش می‌کنیم و به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید.

هر انسانی طعم مرگ را می‌چشد

۱ -۱

(انبیاء/ ۳۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ کَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی الرَّجْعَهًِْ فَاحْتَلْتُ مَسْأَلَهًًْ لَطِیفَهًًْ لِأَبْلُغَ بِهَا حَاجَتِی مِنْهَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ قُتِلَ مَاتَ قَالَ لَا الْمَوْتُ مَوْتٌ وَ الْقَتْلُ قَتْلٌ فَقُلْتُ مَا أَحَد یُقْتَلُ إِلَّا مَاتَ قَالَ فَقَالَ یَا زُرَارَهًُْ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ قَدْ فَرَّقَ بَیْنَ الْقَتْلِ وَ الْمَوْتِ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ (علیه السلام) أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ وَ قَالَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ فَلَیْسَ کَمَا قُلْتَ یَا زُرَارَهًُْ الْمَوْتُ مَوْتٌ وَ الْقَتْلُ قَتْلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ أَ فَرَأَیْتَ مَنْ قُتِلَ لَمْ یَذُقِ الْمَوْتَ فَقَالَ لَیْسَ مَنْ قُتِلَ بِالسَّیْفِ کَمَنْ مَاتَ عَلَی فِرَاشِهِ إِنَّ مَنْ قُتِلَ لَا بُدَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الدُّنْیَا حَتَّی یَذُوقَ الْمَوْتَ.

امام باقر (زراره گوید: مطلبی داشتم که نمی‌خواستم ابتدا آن را از امام باقر (بپرسم. سؤال لطیفی را پیش کشیدم تا در خلال آن به مسئله‌ی مورد نظرم برسم. آن مسئله‌ی لطیف این بود که از آن حضرت (پرسیدم: «آیا کسی که کشته می‌شود مرده است»؟ فرمود: «نه! مرگ، مرگ و کشته‌شدن، کشته‌شدن است (هرکدام حساب جداگان‌های دارند)». عرض کردم: «جایی را در قرآن نمی‌یابم که خداوند میان کشته‌شدن و مردن فرق گذاشته باشد»؟ حضرت (این آیه: أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ را که خداوند مرگ و کشته‌شدن را از هم جدا ساخته است، خواند و سپس فرمود: «ای زراره! بنابراین مرگ، مرگ و کشته‌شدن، کشته‌شدن است، با این فرق که خداوند می‌فرماید: خداوند جان‌ها و اموال مؤمنین را از آن‌ها می‌خرد تا در عوض به آن‌ها بهشت بدهد. آن‌ها در راه خدا جهاد می‌کنند و دشمنان خدا را می‌کشند، و خود کشته می‌شوند این وعده‌ی راست خداوند است. (توبه/۱۱۱). عرض کردم: «خداوند در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ آیا می‌فرمایید کسی که کشته می‌شود مرگ را نمی‌چشد»؟ فرمود: «کسی که با شمشیر در راه خدا کشته می‌شود با آن کس که در بسترش جان می‌دهد یکسان نیستند، کسی که کشته می‌شود ناچار می‌باید به دنیا برگردد [و مجدّداً زندگی کند و بعد بمیرد] تا مزه‌ی مرگ را بچشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۰۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۶۵/ نورالثقلین

و شما را با بدی‌ها و خوبی‌ها آزمایش می‌کنیم و به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید

۲ -۱

(انبیاء/ ۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: کَتَبَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِلَی أَبِی‌الْخَطَّابِ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ الْخَمْرَ رَجُلٌ وَ أَنَ الزِّنَا رَجُلٌ وَ أَنَ الصَّلَاهًَْ رَجُلٌ وَ أَنَ الصَّوْمَ رَجُلٌ وَ لَیْسَ کَمَا تَقُولُ نَحْنُ أَصْلُ الْخَیْرِ وَ فُرُوعُهُ طَاعَهًُْ اللَّهِ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ الشَّرِّ وَ فُرُوعُهُ مَعْصِیَهًُْ اللَّهِ ثُمَّ کَتَبَ کَیْفَ یُطَاعُ مَنْ لَا یُعْرَفُ وَ کَیْفَ یُعْرَفُ مَنْ لَا یُطَاعُ.

امام صادق (حفص مؤذّن گوید: امام صادق (به ابوالخطّاب نوشت؛ شنیده‌ام تو عقیده داری شراب مردی و زنا مردی و نماز مردی و روزه مردی است. آن طور که تو می¬گویی نیست. ما ریشه و اصل خیر هستیم. فروع و شاخه‌های آن فرمانبرداری از خداست؛ دشمن ما نیز ریشه‌ی شر است و شاخه‌هایش معصیت خدا است. سپس نوشت: «چگونه می¬توان از کسی که او را نمی¬شناسی فرمانبرداری کرد و از کجا کسی که اطاعت از او نمی¬شود، شناخته می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۰

بصایرالدرجات، ج۱، ص۵۳۶

۲ -۲

(انبیاء/ ۳۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) مَرِضَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فَعَادَهُ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ یَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فَقَالَ أَصْبَحْتُ بِشَرٍّ فَقَالُوا لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا کَلَامُ مِثْلِکَ فَقَالَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً وَ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ فَالْخَیْرُ الصِّحَّهًُْ وَ الْغِنَی وَ الشَّرُّ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ ابْتِلَاءً وَ اخْتِبَاراً.

امام علی (از امام صادق (روایت است: یک‌بار امام علی (مریض شد. برادرانش به دیدارش آمدند و گفتند: «حالت چگونه است‌ای امیرالمؤمنین (»؟ ایشان فرمود: «شر». آن‌ها گفتند: «از کسی چون تو این کلام بعید است». ایشان پاسخ داد: «خداوند تبارک‌وتعالی می‌فرماید: وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً، و منظور از خیر، سلامتی و گشایش است و منظور از شر، بیماری و فقر است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۰

بحارا لأنوار، ج۷۸، ص۲۰۹/ الجعفریات، ص۲۳۳، فیه: «اصبحتُ» محذوف/ الدعوات، ص۱۶۸/ مستدرک الوسایل، ج۲، ص۱۴۹/ نورالثقلین و البرهان، فیها: «ابتلاءً و اختباراً» محذوف

۲ -۳

(انبیاء/ ۳۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً أَیْ نَخْتَبِرُهُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الخَیْرِ فِتْنَةً؛ یعنی آن‌ها را آزمایش می‌کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۰

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۷۰

۲ -۴

(انبیاء/ ۳۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ بِغَیْرِ مَشِیَّهًِْ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ سُلْطَانِهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِیَ بِغَیْرِ قُوَّهًِْ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ یَعْنِی بِالْخَیْرِ وَ الشَّرِّ الصِّحَّهًَْ وَ الْمَرَضَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً.

پیامبر (هرکس که گمان برد که خداوند تبارک‌وتعالی به بدی و کارهای ناروا فرمان می‌دهد، بر خدا دروغ بسته است و هرکس که گمان برد که خیر و شر بدون مشیّت خداوند است، خداوند را از حوزه‌ی قدرت خود خارج کرده است و هرکس که بپندارد معاصی بدون نیروی خداوند است، به خداوند، نسبت دروغ داده است و هرکس که بر خداوند دروغ بندد، خداوند، او را در آتش می‌افکند. و در آیه: وَ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالخَیْرِ فِتْنَةً، منظور از خیر و شر، سلامتی و بیماری است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۰

بحارالأنوارج: ۵، ص۵۱/ البرهان

آیه وَ إِذا رَآکَ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلاَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ وَ هُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمنِ هُمْ کافِرُونَ [36]

هنگامی‌که کافران تو را می‌بینند، کاری جز استهزاکردن تو ندارند [و مى‌گويند]: آیا این همان کسی است که معبودهای شما را نکوهش می‌کند؟! درحالی‌که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می‌کنند.

۱

(انبیاء/ ۳۶)

الأئمّهًْ (أَنَّ قُرَیْشاً کَانُوا یَلْعَنُونَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِتَکْذِیبِهِمُ الْأَنْبِیَاءَ (وَ لَوْ أَتَاهُمْ نَبِیٌّ لَنَصَرُوهُ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النبی (صلی الله علیه و آله) کَذَّبُوهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ کَانُوا یُشِیرُونَ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ بِمَا حَکَی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ إِذا رَأَوْکَ إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلَّا هُزُواً یَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَ هذَا الَّذِی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ.

ائمه (قریش، بر یهود و نصاری به خاطر تکذیب پیامبران لعنت می‌فرستادند و [می‌گفتند] اگر پیامبری به‌سوی آن‌ها بیاید حتماً یاری‌اش می‌کنند و هنگامی‌که خداوند، پیامبر (را مبعوث کرد، او را تکذیب کردند؛ در نتیجه این آیه نازل شد و به دلیل آنچه خدا از آن‌ها حکایت فرمود، [از روی تحقیر و تمسخر] با انگشتان به او اشاره می‌کردند: وَ إِذا رَآکَ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ یَتَّخِذُونَکَ إِلاَّ هُزُواً بعضی به بعضی دیگر می‌گفتند: أَ هذَا الَّذی یَذْکُرُ آلِهَتَکُمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۲

بحارا لأنوار، ج۱۸، ص۲۰۲

آیه خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُریکُمْ آیاتی فَلا تَسْتَعْجِلُونِ [37]

[گرچه] انسان از عجله آفریده شده؛ ولی با عجله چیزی از من نخواهید، به‌زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد!

آیه وَ یَقُولُونَ مَتی هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ [38]

آن‌ها می‌گویند: «اگر راست می‌گویید، این وعده‌ی [قيامت] کی فرامی‌رسد»؟

آیه لَوْ یَعْلَمُ الَّذِینَ کَفَرُوا حِینَ لایَکُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النّارَ وَ لا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ [39]

اگر کافران می‌دانستند زمانی‌که [فرا مى‌رسد] نمی‌توانند آتش را از صورت‌ها و پشت‌های خود دور کنند، و هیچ‌کس آنان را یاری نمی‌کند [اين قدر درباره‌ی قيامت شتاب نمى‌كردند]!

آیه بَلْ تَأْتِیهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا یَسْتَطِیعُونَ رَدَّها وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ [40]

آری، [اين مجازات الهى] به‌طور ناگهانی به‌سراغشان می‌آید و مبهوتشان می‌کند، آنچنان‌که توانایی دفع آن را ندارند، و به آن‌ها مهلت داده نمی‌شود.

۱

(انبیاء/ ۴۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ قَالَ لَمَّا أَجْرَی اللَّهُ الرُّوحَ مِنْ قَدَمَیْهِ فَبَلَغَتْ إِلَی رُکْبَتَیْهِ أَرَادَ أَنْ یَقُومَ فَلَمْ یَقْدِرْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (انسان از عجله آفریده شده است؛ هنگامی‌که خداوند، روح خویش را در آدم دمید و از دو پای او شروع کرد تا به زانوهای او رسید، انسان خواست که برخیزد، امّا نتوانست. سپس خداوند فرمود: خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۲

بحارا لأنوار، ج۱۱، ص۱۰۹/ القمی، ج۲، ص۷۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَمَرَ الملائکهًْ بِالسُّجُودِ لآدَمَ (علیه السلام) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ الرُّوحَ وَ قَالَ لَهَا ادْخُلِی فِی هَذَا الْجِسْمِ فَرَأَتِ الرُّوحُ مَدْخَلًا ضَیِّقاً فَوَقَفَتْ فَقَالَ لَهَا ادْخُلِی کَرْهاً وَ اخْرُجِی کَرْهاً قَالَ فَدَخَلَتِ الرُّوحُ فِی الْیَافُوخِ إِلَی الْعَیْنَیْنِ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَی نَفْسِهِ فَسَمِعَ تَسْبِیحَ الملائکهًْ فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَی الْخَیَاشِیمِ عَطَسَ آدم (علیه السلام) فَأَنْطَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِالْحَمْدِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ هِیَ أَوَّلُ کَلِمَهًٍْ قَالَهَا آدم (علیه السلام) فَقَالَ الْحَقُّ تَعَالَی رَحِمَکَ اللَّهُ یَا آدم (علیه السلام) لِهَذَا خَلَقْتُکَ وَ هَذَا لَکَ وَ لِوُلْدِکَ أَنْ قَالُوا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَلِذَلِکَ صَارَ تَسْمِیتُ الْعَاطِسِ سُنَّهًًْ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَی إِبْلِیسَ أَشَدُّ مِنْ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ ثُمَّ إِنَّ آدَمَ (علیه السلام) فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَرَأَی مَکْتُوباً عَلَی الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا وَصَلَتِ الرُّوحُ إِلَی سَاقِهِ قَامَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَی قَدَمَیْهِ فَلَمْ یُطِقْ فَلِذَلِکَ قَالَ تَعَالَی خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ.

امام علی («خدای تعالی به ملائکه دستور سجده بر آدم داد؛ در نتیجه همه سجده کردند غیر از ابلیس که لعنت خدا بر او باد. سپس خداوند بعد از آن روح را آفرید و به او فرمود: «در این جسم داخل شو». روح محلّ تنگی را دید و ایستاد [و وارد جسم نشد]؛ پس به او فرمود: «با اکراه داخل شو و با اکره بیرون بیا». فرمود: «روح در نرمه‌ی سر تا چشم‌ها داخل شد و به خودش نگاه می‌کرد و تسبیح ملائکه را شنید و وقتی به بینی رسید، آدم عطسه کرد و خدای تعالی او را به حمد گویا ساخت؛ پس گفت: «الحَمْدُ لِلهِ» و آن اوّلین کلمه‌ای بود که آدم آن را به زبان آورد؛ پس حق تعالی فرمود: «رحمت خدا بر تو بادای آدم! به‌همین‌خاطر تو را آفریده‌ام و این برای تو و [آن گروه از] فرزندان توست که آنچه گفتی بگویند؛ به‌همین‌خاطر دعا برای عطسه‌کننده [مثل اینکه بگوید یرحمک الله] مستحب شد و برای ابلیس سخت‌تر از دعا برای عطسه‌کننده نیست. سپس آدم چشمانش را باز کرد و دید بر روی عرش نوشته شده لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ محمّد رسول‌اللَّه (و وقتی روح به ساق پایش رسید، قبل از آنکه به پاهایش برسد بلند شد و [چون روح به‌طور کامل وارد بدنش نشده بود] طاقت و تحمّل [برای ایستادن] نداشت و به‌همین‌خاطر خدای تعالی فرمود: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۲

بحارا لأنوار، ج۱۵، ص۳۲

۳

(انبیاء/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أَجْرَی اللَّهُ الرُّوحَ مِنْ قَدَمَیْهِ فَبَلَغَتْ إِلَی رُکْبَتَیْهِ أَرَادَ أَنْ یَقُومَ فَلَمْ یَقْدِرْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ.

امام صادق (هنگامی‌که خداوند، روح خویش را در آدم دمید و از دو پای او شروع کرد تا به زانوهای او رسید، انسان خواست که برخیزد، امّا نتوانست. سپس خداوند فرمود: خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۵/ البرهان

۴

(انبیاء/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ آدَمَ (علیه السلام) لَمَّا خُلِقَ وَ جُعِلَتِ الرُّوحُ فِی أَکْثَرِ جَسَدِهِ وَثَبَ عَجْلَانَ مُبَادِراً إِلَی ثِمَارِ الْجَنَّهًِْ وَ قِیلَ: هَمَّ بِالْوُثُوبِ.

امام صادق (چون آدم آفریده شد و جان در بیشتر تنش روان شد شتابانه به‌سوی میوه‌های بهشت‌خیز کرد و گروهی گفتند: «آهنگ جستن کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۳۸/ نورالثقلین

۵

(انبیاء/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِیَّاکَ وَ الْعَجَلَهًَْ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا وَ التَّسَاقُطَ فِیهَا عِنْدَ زَمَانِهَا وَ اللَّجَاجَهًَْ فِیهَا إِذَا تَنَکَّرَتْ وَ الْوَهْنَ فِیهَا إِذَا أَوْضَحَتْ فَضَعْ کُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ کُلَّ عَمَلٍ مَوقِعَه.

امام علی (زینهار بپرهیز از شتاب در کارها پیش از وقت آن‌ها، و سستی در کارها هنگام انجام‌دادن و روشن‌شدن و لجاجت در آن‌ها هنگامی‌که مصالح آن‌ها را نمی‌دانی. پس هرکاری را در جای خودش انجام ده و هر کرداری را در وقتش بجا آور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

تحف العقول، ص۱۴۷

۶

(انبیاء/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبَانِ‌بْنِ‌تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ مَعَ التَّثَبُّتِ تَکُونُ السَّلَامَهًُْ وَ مَعَ الْعَجَلَهًِْ تَکُونُ النَّدَامَهًُْ وَ مَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِی غَیْرِ وَقْتِهِ کَانَ بُلُوغُهُ فِی غَیْرِ حِینِهِ.

امام صادق (با ثبات و پایداری می‌توان سلامتی را حاصل کرد، و عجله و شتاب پشیمانی می‌آورد، کسی که در غیر وقت خود کاری را شروع کند مانند این است که درغیرموقع خود بالغ شده باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

الخصال، ج۱، ص۱۰۰

۷

(انبیاء/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَا تُعَاجِلُوا الْأَمْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْدَمُوا.

امام علی (پیش از وقت، در کاری عجله نکنید که پشیمان می‌شوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

الخصال، ج۲، ص۶۲۲

آیه لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ [41]

[اگر تو را استهزا كنند نگران نباش]، پیامبران پیش از تو را [نيز] استهزا کردند، امّا سرانجام، آنچه را استهزا می‌کردند دامان استهزاکنندگان را گرفت [و مجازات الهى آن‌ها‌‌ را در هم كوبيد].

آیه قُلْ مَنْ یَکْلَؤُکُمْ بِالَّیْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ [42]

بگو: «چه‌کسی شما را در شب و روز از [مجازات] خداوند رحمان نگاه می‌دارد»؟ بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی‌گردانند.

آیه أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا یَسْتَطیعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لا هُمْ مِنَّا یُصْحَبُونَ [43]

آیا آن‌ها غیر از ما معبودانی دارند که می‌توانند از آنان دفاع کنند؟! [اين خدايان ساختگى] نه می‌توانند خودشان را یاری دهند و نه از ناحیه‌ی ما همراهی می‌شوند.

۱

(انبیاء/ ۴۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لَا هُمْ مِنَّا یُصْحَبُونَ أَیْ وَ لَا الْکُفَّارُ یُجَاوِرُونَ مِنْ عَذَابِنَا.

ابن‌عبّاس (وَ لا هُمْ مِنَّا یُصْحَبُونَ؛ یعنی کفّار نیز پناهگاهی ندارند که از عذاب ما به آن پناه ببرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۳۹

آیه بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّی طالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ أَ فَلا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ [44]

آری، ما آن‌ها و پدرانشان را [از نعمت‌ها] بهره‌مند ساختیم، تا آنجا که عمرشان طولانی شد [و مايه‌ی غرور و طغيانشان گرديد]، آیا نمی‌بینند که ما پیوسته از زمین [و اهلش] می‌کاهیم؟! آیا آن‌ها غالبند [يا ما]؟!

۱

(انبیاء/ ۴۴)

الصّادق (علیه السلام) - فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ: أَ فَلَا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها… نُقْصَانُهَا ذَهَابُ عَالِمِهَا.

امام صادق (أَ فَلَا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها… نقصان زمین از بین رفتن دانشمندان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۶

نورالثقلین

آیه قُلْ إِنَّما أُنْذِرُکُمْ بِالْوَحْیِ وَ لایَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما یُنْذَرُونَ [45]

بگو: «من تنها به‌وسیله‌ی وحی به شما هشدار می‌دهم». ولی آن‌ها که گوش‌هایشان کَر است، هنگامی‌که هشدار داده می‌شوند، سخنی را نمی‌شنوند.

آیه وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمینَ [46]

و اگر شمّه‌ای از عذاب پروردگارت به آنان برسد، فریادشان بلند می‌شود که: «ای وای بر ما! ما همگی ستمکار بودیم».

۱

(انبیاء/ ۴۶)

السّجّاد (علیه السلام) - أَیُّهَا النَّاس فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ اللَّهُ بِمَا فَعَلَ بِالظَّلَمَهًِْ فِی کِتَابِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أَنْ یُنْزِلَ بِکُمْ بَعْضَ مَا تَوَاعَدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ فِی الْکِتَابِ وَ اللَّهِ لَقَدْ وَعَظَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِغَیْرِکُمْ فَإِنَّ السَّعِیدَ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ وَ لَقَدْ أَسْمَعَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ مَا قَدْ فَعَلَ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِینَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی قَبْلَکُمْ حَیْثُ قَالَ وَ کَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ ایْمُ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ عِظَهًٌْ لَکُمْ وَ تَخْوِیفٌ إِنِ اتَّعَظْتُمْ وَ خِفْتُمْ ثُمَّ رَجَعَ الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ فِی الْکِتَابِ عَلَی أَهْلِ الْمَعَاصِی وَ الذُّنُوبِ فَقَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ یا وَیْلَنا إِنَّا کُنَّا ظالِمِینَ فَإِنْ قُلْتُمْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّمَا عَنَی بِهَذَا أَهْلَ الشِّرْکِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ الشِّرْکِ لَا یُنْصَبُ لَهُمُ الْمَوَازِینُ وَ لَا یُنْشَرُ لَهُمُ الدَّوَاوِینُ وَ إِنَّمَا یُحْشَرُونَ إِلَی جَهَنَّمَ زُمَراً وَ إِنَّمَا نَصْبُ الْمَوَازِینِ وَ نَشْرُ الدَّوَاوِینِ لِأَهْلِ الْإِسْلَام.

امام سجّاد (امام سجّاد (در خطبه‌ای فرمود: ای مردم، از نافرمانی‌ها و گناهانی که خدای یگانه از آن‌ها منعتان کرده، و در قرآن که کتاب صادق است و گفتار گویا بر حذر داشته، پرهیز کنید. پس حذر کنید از رفتاری که با ستمکاران کرده، و ایمن نباشید از اینکه بر شما فرود آورد آنچه را در قرآن به مردم ستمکار وعده داده است. به خدا سوگند خداوند شما را در کتاب خود به بیان سرگذشت دیگران پند داده، و به‌راستی خوشبخت آن‌کسی است که از سرنوشت دیگران پند گیرد، و به‌راستی خداوند رفتاری را که با مردم ستمکار پیش از شما کرده است به گوش شما رسانده آنجا که فرماید: و چه بسیار دهکده‌ها را که ستمگر بودند درهم شکستیم، و به خدا سوگند، این موعظه و هشداری برای شماست، اگر که پند بگیرید و بترسید». سپس به گفته‌های خداوند در کتابش در مورد گناهکاران و معصیت‌کاران بازگشت و فرمود: خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ یَا وَیْلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالِمِینَ و اگر بگویید که منظور خداوند از این آیات، مشرکان بوده است، چگونه می‌توانید این عقیده را بپذیرید درحالی‌که در جایی دیگر می‌گوید: وَ نَضَعُ المَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَ إِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَ کَفَی بِنَا حَاسِبِینَ؛ بدانیدای بندگان خدا! که برای مشرکان ترازو نصب نمی‌گردد و دیوانی (امان نامه) برایشان پخش نمی‌شود، بلکه گروه‌گروه به جهنّم می‌روند و همانا نصب ترازو و پخش دیوان برای مسلمانان است. پس‌ای بندگان خدا! از خداوند بترسید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۶

الکافی، ج۸، ص۷۵/ بحارا لأنوار، ج۷، ص۲۵۰، فیه: «ایهاالناس… فاحذروا… ان اتّعظتم و خفتم» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ نَضَعُ الْمَوازینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبینَ [47]

ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می‌کنیم، پس به هیچ‌کس کمترین ستمی نمی‌شود و اگر به مقدار سنگینی دانه‌ی خردلی [كار نيك و بدى] باشد، ما آن را حاضر می‌کنیم و کافیست که ما حساب‌کننده باشیم.

ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می‌کنیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ قَالَ الْأَنْبِیَاءُ (وَ الْأَوْصِیَاءُ.

امام صادق ( وَ نَضَعُ المَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا؛ منظور از آن انبیاء و اوصیاء (می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

الکافی، ج۱، ص۴۱۹/ بحارا لأنوار، ج۷، ص۲۵۰/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۸۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ قَالَ الرُّسُلُ وَ الْأَئِمَّهًُْ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (و نَضَعُ المَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا؛ منظور از آن، پیامبران (و ائمّه اهل بیت پیامبر (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

المناقب، ج۲، ص۱۵۱/ البرهان

۱ -۳

(انبیاء/ ۴۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَعْدِ‌بْنِ‌طَرِیفٍ، عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: … فقلت: یَا أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ مَا الْمِیزَانُ؟ فَقَالَ: وَ نَحْنُ الْمِیزَانُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی الْإِمَامِ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

امام باقر (سعدبن‌طریف گوید: عرض کردم: «ای امام باقر (! «میزان» چیست»؟ فرمود: «میزان (ترازوی سنجش اعمال) ما هستیم و آن سخن خدای عزّوجلّ در مورد امام است [که می‌فرماید]: تا مردم قیام به عدالت کنند. (حدید/۲۵)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۴۳

۱ -۴

(انبیاء/ ۴۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً فَهُوَ مِیزَانُ الْعَدْلِ تُؤْخَذُ بِهِ الْخَلَائِقُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یُدِیلُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْخَلَائِقَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَجْزِیهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَ یَقْتَصُّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِم.

امام علی (امّا آیه‌ی وَ نَضَعُ المَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا همان ترازوی عدل است که انسان‌ها در روز قیامت براساس آن حسابرسی می‌شوند و خداوند با آن، حق انسان‌ها را از یکدیگر می¬گیرد و پاداش کارهایشان را می‌دهد و انتقام ستم‌دید¬گان را از ظالمان می¬گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۰۳/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۴ و التوحید، ص۲۶۷، فیه: «یدین» بدل «یدیل» / نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(انبیاء/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام): وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَهًْ… أَ وَ لَیْسَ تُوزَنُ الْأَعْمَالُ؟ قَالَ (علیه السلام) لَا إِنَّ الْأَعْمَالَ لَیْسَتْ بِأَجْسَامٍ وَ إِنَّمَا هِیَ صِفَهًُْ مَا عَمِلُوا وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی وَزْنِ الشَّیْءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الْأَشْیَاءِ وَ لَا یَعْرِفُ ثِقْلَهَا أَوْ خِفَّتَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ لا یَخْفی عَلَیْهِ شَیْءٌ قَالَ فَمَا مَعْنَی الْمِیزَانِ؟ قَالَ (علیه السلام) الْعَدْلُ قَالَ فَمَا مَعْنَاهُ فِی کِتَابِهِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِینُهُ قَالَ (علیه السلام) فَمَنْ رَجَحَ عَمَلُه.

امام صادق (عبدالله‌بن‌سنان نقل می‌کند: فردی از امام صادق (می‌پرسد و می‌گوید: «آیا اعمال ما وزن می‌شود»؟ فرمود: «نه، اعمال ما جسم نیست و منظور از وزن، ویژگی اعمال انسان‌هاست. بی‌گمان، کسی نیاز دارد که اشیاء را وزن کند که عدد آن را نداند و نسبت به سنگینی و سبکی آن ناآگاه باشد، حال آنکه هیچ‌چیز از خداوند تبارک‌وتعالی پنهان نیست». او پرسید: «پس معنای ترازو (میزان) چیست»؟ فرمود: «عدالت». گفت: «پس معنای آن در عبارت فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ؛ (مؤمنون/۱۰۲) چیست؟ آن حضرت (گفتند: «هرکسی که عمل او برتر باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

الاحتجاج، ج۲، ص۳۵۱

۱ -۶

(انبیاء/ ۴۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) یَجْمَعُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ وَ تُمَدُّ الْأَرْضُ وَ یَزْدَادُ فِی سَعَتِهَا بِمِقْدَارِهَا فَبَیْنَمَا الْخَلَائِقُ وُقُوفٌ إِذْ سَمِعُوا فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ وَجْبَهًًْ عَظِیمَهًًْ فَیَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَ إِذَا بِالسَّمَاءِ انْشَقَّتْ وَ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَهًُْ فَیَقُولُونَ: أَ فِیکُمْ رَبُّنَا؟ وَ هُمْ أَکْثَرُ عَدَداً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَیَقُولُونَ: هُوَ آتٍ. ثُمَّ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ الثَّانِیَهًُْ فَتَنْزِلُ الْمَلَائِکَهًُْ أَکْثَرَ مِمَّا ذَکَرْنَا فَیَقُولُونَ: أَ فِیکُمْ رَبُّنَا؟ فَیَقُولُونَ: أَجَلْ هُوَ آتٍ. وَ لَمْ یَزَلْ إِلَی السَّمَاءِ السَّابِعَهًِْ وَ هُمْ أَکْثَرُ عَدَداً مِمَّا ذَکَرْنَا فَیَأْتِیهِمُ الْخَلَائِقُ وَ یَقُولُونَ: أَ فِیکُمْ رَبُّنَا؟ فَیَقُولُونَ: هُوَ آتٍ جَلَّ وَ عَلَا وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فِیهِ: فَعِنْدَهَا یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ تَشْخَصُ الْأَبْصَارُ وَ یُنَادِی مُنَادِی الْمَلِکِ الْخَلَّاقِ: یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ سَتَعْلَمُونَ الْیَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْکَرَمِ. أَیْنَ الْحامِدُونَ لِلَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ؟ فَتَقُومُ أُنَاسٌ قَلِیلُونَ إِلَی الْجَنَّهًِْ بِغَیْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ ثَانٍ: أَیْنَ الَّذِینَ لَا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ؟ فَتَقُومُ أُنَاسٌ قَلِیلُونَ فَیَنْطَلِقُونَ إِلَی الْجَنَّهًِْ بِغَیْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ یُنَادِی مُنَادٍ ثَالِثٍ: أَیْنَ الَّذِینَ تَتَجَافَی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ؟ فَیَقُومُ أُنَاسٌ قَلِیلُونَ فَیَنْطَلِقُونَ إِلَی الْجَنَّهًِْ بِغَیْرِ حِسَابٍ. ثُمَّ یَخْرُجُ مِنِ النَّارِ عُنُقٌ أَسْوَدُ لَهُ عَیْنَانِ یَنْظُرُ بِهِمَا وَ لِسَانٌ یَتَکَلَّمُ بِهِ یَعْلُو الْخَلَائِقَ فَیُنَادِی بِصَوْتٍ یَسْمَعُهُ الْقَرِیبُ وَ الْبَعِیدُ: یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ إِنِّی وَکَّلْتُ الْیَوْمَ عَلَی مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَیَلْتَقِطُهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ کَمَا یَلْتَقِطُ الطَّیْرُ الْحَبَّ الْمَنْثُورَ فَیُلْقِیهِمْ فِی النَّارِ. ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُنَادِی: أَنِّی وَکَّلْتُ بِالْمُصَوِّرِینَ فَیَلْتَقِطُهُمْ وَ یَرْمِیهِمْ إِلَی النَّارِ. ثُمَّ یَخْرُجُ فَیَقُولُ: إِنِّی وَکَّلْتُ عَلَی مَنْ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ صَاحِبَهًًْ وَ وَلَداً فَیَرْمِیهِمْ إِلَی النَّارِ فَإِذَا حَصَلَ هَؤُلَاءِ إِلَی الْجَنَّهًِْ وَ هَؤُلَاءِ إِلَی النَّارِ عُلِّقَتِ الْمَوَازِینُ وَ نُصِبَتْ وَ نُشِرَتِ الدَّوَاوِینُ وَ تَجَلَّی رَبُّ الْعَالَمِینَ لِلْفَصْلِ بَیْنَ الْعَالَمِینَ.

ابن‌عبّاس (خداوند تمامی انسان‌ها را در یک سطح یکسان جمع می‌کند و زمین را می‌گستراند و به‌اندازه‌ی مقدار کنونی آن به وسعتش می‌افزاید و درحالی‌که انسان‌ها ایستاده‌اند، ناگهان از بالای سر خود صدای سقوط یک‌چیز را احساس می‌کنند. سپس سرشان را بالا می‌گیرند و می‌بینند که آسمان شکافته شده است و فرشتگان پایین آمده‌اند و می‌گویند: «آیا پروردگار ما در میان شماست»؟ و تعداد آنان از تعداد افراد زمین بیشتر است. سپس می‌گویند: «او خواهد آمد». سپس آسمان برای بار دوّم شکافته می‌شود و فرشتگان بیشتری از آنچه ذکر کردیم فرود می‌آیند. سپس انسان‌ها به‌سمت آنان می‌آیند و می‌گویند: «آیا پرودگار ما در میان شماست»؟ آن‌ها پاسخ می‌دهند: «خداوند بزرگوار و بلند مرتبه خواهد آمد». و حدیث را ادامه می‌دهد تا به این قسمت می‌رسد: درآن‌هنگام ساق را کنار می‌زنند و قلب‌ها به تپش می‌افتند و چشم‌ها خیره می‌گردد و منادی خداوند آفریننده و بخشاینده جاودانگی ندا می‌دهد: ای انسان‌ها! امروز خواهید دانست که چه کسانی بخشنده هستند. کجایند کسانی‌که در هر حالتی خدا را حمد می‌گفتند؟ گروهی اندک به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شوند. سپس منادی دوّمی ندا می‌دهد: «کجایند کسانی که هیچ تجارت و فروشی آنان را از یاد خدا غافل نمی‌نمود؟ . (نور/۳۷)». سپس گروه اندکی به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شوند. سپس منادی سوّمی به پا می‌خیزد و می‌گوید: «کجایند کسانی که پهلوهایشان از بسترها کنده می‌شد و از سر ترس و طمع پروردگار خویش را می‌خواندند و از آنچه به آنان عطا می‌کردیم، می‌بخشیدند؟ . (سجده/۱۶)». عدّه‌ای اندک به پا می‌خیزند و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شوند. سپس گردنی سیاه از آتش بیرون می‌آید که دو چشم دارد که با آن‌دو می‌نگرد و یک زبان دارد که با آن حرف می‌زند. او بر بالای سر مردم می‌آید و با صدایی صحبت می‌کند که همه صدای او را می‌شنوند. او می‌گوید: «ای انسان‌ها! من امروز مسئول رسیدگی به انسان‌هایی هستم که گمان می‌کردند که به همراه خداوند، اله دیگری نیز هست. سپس آنان را از میان صف‌ها بر می‌چیند و به درون جهنّم می‌اندازد، همان‌طور که پرندگان دانه‌های پراکنده بر روی زمین را بر می‌چینند. سپس خارج می‌شود و ندا می‌دهد: «من امروزه مسئول رسیدگی به صورت‌گران (تمثالگران و نقّاشان) هستم». سپس آنان را برمی‌دارد و داخل در آتش می‌اندازد و بعد از آن خارج می‌شود و می‌گوید: «من امروز مسئول افرادی شده‌ام که می‌گفتند: خداوند زن و فرزند دارد». سپس آنان را داخل در آتش می‌اندازد. بعد از اینکه بهشتیان به بهشت و جهنّمیان به جهنّم رفتند، میزان‌ها آویزان می‌گردد و نصب می‌شود و نامه‌ها پراکنده می‌گردد و پروردگار جهانیان برای فیصله‌دادن (حکم) بین انسان‌ها تجلّی می‌یابد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۱۸

البرهان

و کافیست که ما حساب‌کننده باشیم

۲ -۱

(انبیاء/ ۴۷)

الکاظم (علیه السلام) - الْفَضْلُ‌بْنُ‌الرَّبِیعِ وَ رَجُلٌ آخَرُ قَالا… قال (علیه السلام): أَنَّ الدِّینِ کُلَّهُ حِسَابٌ وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الدِّینُ حِسَاباً لَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ لِلْخَلَائِقِ حِسَاباً ثُمَّ قَرَأَ وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ.

امام کاظم (فضل‌بن‌ربیع و شخص دیگری گویند: … امام کاظم (فرمود: «تمام دین حساب است، اگر در دین حساب نبود خداوند برای مردم حساب را قرار نمی‌داد این آیه را خواند؛ وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۰

بحارا لأنوار، ج۴۸، ص۱۴۱/ المناقب، ج۴، ص۳۱۲

۲ -۲

(انبیاء/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَوْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِسَابِ مَهُولَهًٌْ إِلَّا حَیَاءُ الْعَرْضِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ فَضِیحَهًُْ هَتْکِ السِّتْرِ عَلَی الْمَخْفِیَّاتِ لَحَقَّ لِلْمَرْءِ أَلَّا یَهْبِطَ مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ لَا یَأْوِیَ إِلَی عُمْرَانٍ وَ لَا یَأْکُلَ وَ لَا یَشْرَبَ وَ لَا یَنَامَ إِلَّا عَنِ اضْطِرَارٍ مُتَّصِلٍ بِالتَّلَفِ وَ مِثْلَ ذَلِکَ یَفْعَلُ مَنْ یَرَی الْقِیَامَهًَْ بِأَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدُهَا قَائِمَهًٌْ فِی کُلِّ نَفْسٍ وَ یُعَایِنُ بِالْقَلْبِ الْوُقُوفَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ حِینَئِذٍ یَأْخُذُ نَفْسَهُ بِالْمُحَاسَبَهًِْ کَأَنَّهُ إِلَی عَرَصَاتِهَا مَدْعُوٌّ وَ فِی غَمَرَاتِهَا مَسْئُولٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ.

امام صادق (اگر برای آدمیان ترس از محضر خداوند و عرض حساب نبود و رسواشدن و فاش گردیدن اسرار وجود نداشت شایسته بود که آدم از بالای قلّه‌های کوه به پایین نمی‌آمد و در آبادی‌ها مسکن نمی‌کرد و از خوردن و آشامیدن خودداری می‌نمود و جز در موارد اضطرار و خوف از تلف به خواب نمی‌رفت. همین‌گونه است کسی که وحشت‌های روز قیامت را می‌نگرد و سختی‌های آن را مشاهده می‌کند و وقوف در محضر خداوند را می‌بیند، او دراین‌هنگام نفس خود را به حساب می‌کشد و خود را در قیامت مشاهده می‌نماید، خداوند می‌فرماید: وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۰

بحارا لأنوار، ج۶۸، ص۲۶۵/ مصباح الشریعهًْ، ص۸۵

۲ -۳

(انبیاء/ ۴۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ احْذَرِ یَوْماً تُنْشَرُ فِیهِ الْصَّحَائِفُ وَ تَظْهَرُ فِیهِ الْفَضَائِحُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ.

پیامبر («ای پسر مسعود! بترس از روزی که نامه‌های اعمال باز شود و رسوایی‌ها آشکار گردد زیرا که خدای تعالی می‌فرماید: وَ نَضَعُ المَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِین».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۰

بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۱۱۱/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۷

۲ -۴

(انبیاء/ ۴۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا مَالَفْظُهُ مَاضٍ وَ مَعْنَاهُ مُسْتَقْبَلٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً.

امام علی (این آیات هرچند لفظش ماضی است ولی در معنی مستقبل است: وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۲

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۲۵

۲ -۵

(انبیاء/ ۴۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ قَالَ الْمُجَازَاهًُْ وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها أَیْ جَازَیْنَا بِهَا وَ هِیَ مَمْدُودَهًٌْ آتَیْنَا بِهَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ نَضَعُ المَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ؛ منظور از آن مجازات افراد است و آیه: وَإِن کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَی بِنَا حَاسِبِینَ؛ بیانگر این است که ما جزای آن مقدار کم را خواهیم داد و فعل أَتَیْنَا ممدود و به‌صورت آتَیْنَا خوانده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۲

بحارا لأنوار، ج۷، ص۲۴۹/ القمی، ج۲، ص۷۱/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسی وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِیاءً وَ ذِکْراً لِلْمُتَّقِینَ [48]

ما به موسی و هارون، وسیله‌ی جداکردن حق از باطل و نور، و آنچه مایه‌ی یادآوری برای پرهیزگاران است، دادیم.

آیه الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ [49]

همان کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند، و از قیامت بیم دارند.

۱

(انبیاء/ ۴۹)

العسکری (علیه السلام) - قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ قَالَ الإمام (علیه السلام) ثُمَّ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْمُتَّقِینَ الَّذِینَ هَذَا الْکِتَابُ هُدًی لَهُمْ فَقَالَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ یَعْنِی بِمَا غَابَ عَنْ حَوَاسِّهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِی یَلْزِمُهُمُ الْإِیمَانُ بِهَا کَالْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ وَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ وَ تَوْحِیدِ اللَّهِ وَ سَائِرِ مَا لَا یُعْرَفُ بِالْمُشَاهَدَهًِْ وَ إِنَّمَا یُعْرَفُ بِدَلَائِلَ قَدْ نَصَبَهَا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهَا کَآدَمَ وَ حَوَّاءَ (سلام الله علیها) وَ إِدْرِیسَ (علیه السلام) وَ نُوحٍ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ الْأَنْبِیَاءِ (الَّذِینَ یَلْزِمُهُمُ الْإِیمَانُ بِهِمْ وَ بِحُجَجِ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یُشَاهِدُوهُمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ.

امام عسکری ( در تفسیر آیه: الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب (بقره/۳) امام (فرمود: «سپس متّقین را که قرآن کتاب هدایت آن‌هاست، ستوده و فرموده است: آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند یعنی اموری را که باید باور داشته باشند و از حواس آن‌ها نهان است، از قبیل زنده شدن در رستاخیز و حساب، بهشت و دوزخ، یگانگی خدا و سایر چیزهایی که دیده نمی‌شود، ولی به نشانه‌هایی که خدا واداشته شناخته می‌گردد، مثل آدم و حوا، ادریس، نوح، ابراهیم (و پیامبرانی را که باید به آن‌ها ایمان داشته باشد، و حجّت‌های خدا، گرچه آن‌ها را ندیده باشد، به دنیای نهان ایمان آورند و از هنگامه‌ی قیامت نگرانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۲

بحارا لأنوار، ج۶۵، ص۲۸۵

آیه وَ هذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ [50]

و این [قرآن] یادآوری پربرکتی است که [بر شما] نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می‌کنید؟!

آیه وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عالِمینَ [51]

ما وسیله‌ی رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم؛ و از [شايستگى] او آگاه بودیم.

۱

(انبیاء/ ۵۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ إِلَی قَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ قَالَ فَلَمَّا نَهَاهُمْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ احْتَجَّ عَلَیْهِمْ فِی عِبَادَتِهِمُ الْأَصْنَامَ فَلَمْ یَنْتَهُوا حَضَرَ عِیدٌ لَهُمْ وَ خَرَجَ نُمْرُودُ وَ جَمِیعُ أَهْلِ مَمْلَکَتِهِ إِلَی عِیدٍ لَهُمْ وَ کَرِهَ أَنْ یَخْرُجَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مَعَهُ فَوَکَلَهُ بِبَیْتِ الْأَصْنَامِ فَلَمَّا ذَهَبُوا عَمَدَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِلَی طَعَامٍ فَأَدْخَلَهُ بَیْتَ أَصْنَامِهِمْ فَکَانَ یَدْنُو مِنْ صَنَمٍ صَنَمٍ فَیَقُولُ لَهُ کُلْ وَ تَکَلَّمْ فَإِذَا لَمْ یُجِبْهُ أَخَذَ الْقَدُومَ فَکَسَرَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِجَمِیعِ الْأَصْنَامِ ثُمَّ عَلَّقَ الْقَدُومَ فِی عُنُقِ الْکَبِیرِ مِنْهُمُ الَّذِی کَانَ فِی الصَّدْرِ فَلَمَّا رَجَعَ الْمَلِکُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْعِیدِ نَظَرُوا إِلَی الْأَصْنَامِ مُکَسَّرَهًًْ فَقَالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَقَالُوا هَاهُنَا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ وَ هُوَ ابْنُ آزَرَ فَجَاءُوا بِهِ إِلَی نُمْرُودَ فَقَالَ نُمْرُودُ لِآزَرَ خُنْتَنِی وَ کَتَمْتَ هَذَا الْوَلَدَ عَنِّی فَقَالَ أَیُّهَا الْمَلِکُ هَذَا عَمَلُ أُمِّهِ وَ ذَکَرَتْ أَنَّهَا تَقُومُ بِحُجَّتِهِ فَدَعَا نُمْرُودُ أُمَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی أَنْ کَتَمْتِنِی أَمْرَ هَذَا الْغُلَامِ حَتَّی فَعَلَ بِآلِهَتِنَا مَا فَعَلَ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْمَلِکُ نَظَراً مِنِّی لِرَعِیَّتِکَ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکِ قَالَتْ رَأَیْتُکَ تَقْتُلُ أَوْلَادَ رَعِیَّتِکَ فَکَانَ یَذْهَبُ النَّسْلُ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ هَذَا الَّذِی یَطْلُبُهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ لِیَقْتُلَهُ وَ یَکُفَّ عَنْ قَتْلِ أَوْلَادِ النَّاسِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فَبَقِیَ لَنَا وَلَدُنَا وَ قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ فَشَأْنَکَ فَکُفَّ عَنْ أَوْلَادِ النَّاسِ فَصَوَّبَ رَأْیَهَا ثُمَّ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا یَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) قَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ وَ مَا کَذَبَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَقِیلَ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا إِنْ نَطَقَ وَ إِنْ لَمْ یَنْطِقْ فَلَمْ یَفْعَلْ کَبِیرُهُمْ هَذَا شَیْئاً فَاسْتَشَارَ نُمْرُودُ قَوْمَهُ فِی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) {فَ} قَالُوا لَهُ حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) کَانَ فِرْعَوْنُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ أَصْحَابُهُ لِغَیْرِ رِشْدَهًٍْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لِنُمْرُودَ حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ مُوسَی (علیه السلام) وَ أَصْحَابُهُ لِرِشْدَهًٍْ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فِی مُوسَی (علیه السلام) قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِی الْمَدائِنِ حاشِرِینَ یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ فَحَبَسَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) وَ جَمَعَ لَهُ الْحَطَبَ حَتَّی إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی أَلْقَی فِیهِ نُمْرُودُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ بَرَزَ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ وَ قَدْ کَانَ بُنِیَ لِنُمْرُودَ بِنَاءٌ یَنْظُرُ مِنْهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) کَیْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ فَجَاءَ إِبْلِیسُ وَ اتَّخَذَ لَهُمُ الْمَنْجَنِیقَ لِأَنَّهُ لَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یَتَقَارَبَ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ الطَّائِرُ إِذَا مَرَّ فِی الْهَوَاءِ یَحْتَرِقُ فَوُضِعَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ جَاءَ أَبُوهُ فَلَطَمَهُ لَطْمَهًًْ وَ قَالَ لَهُ ارْجِعْ عَمَّا أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَنْزَلَ الرَّبُّ (مَلَائِکَتَهُ) إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ إِلَّا طَلَبَ إِلَی رَبِّهِ وَ قَالَتِ الْأَرْضُ یَا رَبِّ لَیْسَ عَلَی ظَهْرِی أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ فَیُحْرَقُ وَ قَالَتِ الملائکهًْ یَا رَبِّ خَلِیلُکَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) یُحْرَقُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ دَعَانِی کَفَیْتُهُ وَ قَالَ جبرئیل یَا رَبِّ خَلِیلُکَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) لَیْسَ فِی الْأَرْضِ أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ سَلَّطْتَ عَلَیْهِ عَدُوَّهُ یُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَقَالَ اسْکُتْ إِنَّمَا یَقُولُ هَذَا عَبْدٌ مِثْلُکَ یَخَافُ الْفَوْتَ هُوَ عَبْدِی آخُذُهُ إِذَا شِئْتُ فَإِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ فَدَعَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) رَبَّهُ بِسُورَهًِْ الْإِخْلَاصِ یَا اللَّهُ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ نَجِّنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ قَالَ فَالْتَقَی مَعَهُ جبرئیل فِی الْهَوَاءِ وَ قَدْ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) هَلْ لَکَ إِلَیَّ مِنْ حَاجَهًٍْ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) أَمَّا إِلَیْکَ فَلَا وَ أَمَّا إِلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ فَنَعَمْ فَدَفَعَ إِلَیْهِ خَاتَماً عَلَیْهِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ وَ أَسْنَدْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی النَّارِ کُونِی بَرْداً فَاضْطَرَبَتْ أَسْنَانُ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) مِنَ الْبَرْدِ حَتَّی قَالَ وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ وَ انْحَطَّ جبرئیل وَ جَلَسَ مَعَهُ یُحَدِّثُهُ فِی النَّارِ وَ نَظَرَ إِلَیْهِ نُمْرُودُ فَقَالَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهاً فَلْیَتَّخِذْ مِثْلَ إِلَهِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَصْحَابِ نُمْرُودَ إِنِّی عَزَمْتُ عَلَی النَّارِ أَنْ لَا تُحْرِقَهُ فَخَرَجَ عَمُودٌ مِنَ النَّارِ نَحْوَ الرَّجُلِ فَأَحْرَقَهُ وَ نَظَرَ نُمْرُودُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی رَوْضَهًٍْ خَضْرَاءَ فِی النَّارِ مَعَ شَیْخٍ یُحَدِّثُهُ فَقَالَ لِآزَرَ یَا آزَرُ مَا أَکْرَمَ ابْنَکَ عَلَی رَبِّهِ قَالَ وَ کَانَ الْوَزَغُ یَنْفُخُ فِی نَارِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ کَانَ الضِّفْدِعُ یَذْهَبُ بِالْمَاءِ لِیُطْفِئَ بِهِ النَّارَ قَالَ وَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلنَّارِ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً لَمْ تَعْمَلِ النَّارُ فِی الدُّنْیَا ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بارَکْنا فِی‌ها لِلْعالَمِین.

پیامبر (وَ لَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ… بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ. چون ابراهیم (آنان را نهی و در بت پرستیشان بر آنان اعتراض کرد، آنان از این کار دست نکشیدند. زمان یک عید فرا رسید و نمرود و تمام ساکنان سرزمینش برای برگزاری عید بیرون رفتند. نمرود خوش نداشت که ابراهیم (با آن‌ها بیرون رود؛ از این رو بت خانه را به او سپرد. چون آنان رفتند، ابراهیم (آهنگ غذایی کرد و آن را به بت خانه برد. وی غذا را به هر یک از بت‌ها نزدیک می‌کرد و می‌فرمود: «بخور و سخن بگو». اگر پاسخی نمی‌دادند، تیشه را بر می‌داشت و دست وپای آن‌ها را می‌شکست. وی با تمامی بت‌ها چنین کرد. سپس تیشه را در گردن بت بزرگ که در صدر بت خانه بود، آویخت. چون پادشاه و آنان که با او بودند بازگشتند، بت‌ها را شکسته یافتند. [هنگامی که منظره بت‌ها را دیدند] گفتند: «هرکس با خدایان ما چنین کرده، قطعاً از ستمگران است [و باید کیفر سخت ببیند]! [گروهی] گفتند: «شنیدیم نوجوانی از [مخالفت با] بت‌ها سخن می‌گفت که او را ابراهیم می‌گویند. او پسر آزر است. او را نزد نمرود آوردند. نمرود به آزر گفت: «با پنهان داشتن این پسر از من به من خیانت کرده‌ای». آزر گفت: «ای پادشاه، این کتمان، از سوی مادرش صورت گرفته». و گفته است که خود برای این کارش دلیل می‌آورد. از این رو نمرود مادر ابراهیم (را فرا خواند و به او گفت: «چه چیزی تو را واداشت تا این پسر را از من کتمان کنی تا اینکه او با خدایانمان چنین کند»؟ مادر ابراهیم (پاسخ داد: «ای پادشاه، این کار من به خاطر رعیّت تو بوده است». نمرود گفت: «و آن چگونه است»؟ مادر ابراهیم (پاسخ داد: «دیدم که تو پسران رعیّتت را می‌کشی و با این کار، نسل آن‌ها از بین می‌رفت. با خود گفتم اگر این پسر، همانی باشد که پادشاه در پی آن است، به او تحویلش می‌دهم تا او را بکشد و از کشتن فرزندان مردم دست بردارد و اگر آن پسر، او نباشد پس فرزندمان باقی می‌ماند. من در این امر موفق شده‌ام. هر کاری که می‌خواهی با او بکن و از فرزندان مردم دیگر دست بردار. پادشاه نظر او را درست شمرد. سپس به ابراهیم (گفت: مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا ابراهیم (فرمود: فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ. امام صادق (فرمود: «به خداوند سوگند، بزرگترشان این کار را نکرد، ولی ابراهیم (نیز دروغ نگفت». برخی از حضرت پرسیدند: «و آن چگونه است»؟ حضرت پاسخ داد: «ابراهیم (تنها گفت که اگر این بزرگترشان سخن بگوید، او این کار را کرده و اگر سخن نگوید، هیچ کاری نکرده است». نمرود با قوم خود درباره اینکه با ابراهیم (چه بکنند، به مشورت پرداخت. آنان گفتند: حَرِّقُوهُ وَ انصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ. امام صادق (فرمود: «فرعونِ ابراهیم و یاران او، عاقل نبودند؛ زیرا آنان به نمرود گفتند: حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ. امّا فرعونِ موسی (و یاران او عاقل بودند؛ زیرا وقتی فرعون موسی (با یارانش درباره‌ی اینکه با موسی (چه بکنند، مشورت کرد، آنان گفتند: او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست \* تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند. (شعراء/۳۷۳۶) آنان ابراهیم (را زندانی کردند و به گردآوری هیزم مشغول شدند تا اینکه آن روزی فرا رسید که نمرود، ابراهیم (را در آتش انداخت. نمرود و لشکریانش بیرون آمدند. آنان برای نمرود بنایی ساخته بودند تا نمرود از آنجا به ابراهیم (بنگرد که چگونه آتش می‌گیرد. ابلیس آمد و منجنیقی برایش ساخت، چرا که هیچ کس توانایی نزدیک شدن به آتش را نداشت و اگر پرنده در هوا عبور می‌کرد، در آتش می‌سوخت. آنان ابراهیم (را در منجنیق گذاشتند. پدرش آمد و به او یک سیلی زد و گفت: «از عقیده‌ات بازگرد». ملائکه‌ی خدا به آسمان دنیا نازل شدند و تمامی موجودات از پروردگار درخواست کردند تا ابراهیم (را نجات دهد. زمین عرض کرد: «پروردگارا، بر روی من تنها اوست که تو را می‌پرستد و او خواهد سوخت». فرشتگان، عرض کردند: «پروردگارا، دوستت ابراهیم خواهد سوخت». خداوند عزّوجلّ فرمود: «اگر خود او مرا بخواند، برایش کافی است». جبرئیل عرض کرد: «پروردگارا، تنها دوستت ابراهیم است که بر روی زمین تو را پرستش می‌کند و تو دشمنت را بر او چیره ساختی تا او را در آتش بسوزاند». خداوند فرمود: «خاموش باش. این جمله را تنها بنده‌ای همچون تو که از نابودی می‌ترسد، بر زبان می‌آورد. او بنده‌ی من است و هر وقت که بخواهم او را رها خواهم ساخت و اگر مرا بخواند، او را اجابت می‌کنم». ابراهیم (با سوره اخلاص پروردگارش را خواند: «ای خداوند واحد و یگانه، ای خدای صمد [ثابت متعالی]، ای کسی که نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نیست، به رحمت خود مرا از این آتش برهان». جبرئیل در هوا با او که در منجنیق بود، دیدار کرد و فرمود: «ای ابراهیم، آیا خواسته‌ای از من داری»؟ ابراهیم (پاسخ داد: «از تو خیر، ولی از پروردگار جهانیان آری». جبرئیل به او انگشتری داد که روی آن چنین نوشته بود: «خدایی جز خداوند یکتا نیست. محمّد، فرستاده‌ی خداوند است. به پناه او تکیه کردم و کارم را به او سپردم و امورم را به او تفویض نمودم». بدین سان خداوند به آتش وحی فرمود که سرد باش. دندان‌های ابراهیم (از سرما به لرزه افتاد تا اینکه خداوند فرمود: و بر ابراهیم سالم باش! . جبرئیل فرود آمد و با او همنشین شد و درون آتش با او صحبت می‌کرد. نمرود به او نگریست و گفت: «هرکس می‌خواهد خدایی برگزیند باید همچون خدای ابراهیم باشد». بزرگی از میان یاران نمرود گفت: «من در طلسم دیده بودم که آتش او را نمی‌سوزاند». تیرکی از آتش به سوی آن مرد پرتاب شد و او را سوزاند. نمرود به ابراهیم (نگریست که در باغی سرسبز به همراه پیرمردی نشسته است و آن پیرمرد با او سخن می‌گوید. نمرود به آزر گفت: «ای آزر، چقدر پسرت نزد پروردگارش ارجمند است». وزغ در آتشِ ابراهیم علیه السلام می‌دمید و قورباغه آب می‌آورد تا با آن، آتش را فرونشاند. همچنین فرمود: چون خداوند بزرگ و متعال به آتش گفت: سرد و سالم باش! آتش سه روز در دنیا کارگر نمی‌افتاد. و او و لوط را به سرزمین (شام) که آن را برای همه‌ی جهانیان پربرکت ساختیم نجات دادیم! . (انبیاء/۷۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۲

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۱، فیه: «فقال الصادق (والله مافعله کبیرهم… الی آخر» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: خَالَفَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) قَوْمَهُ وَ عَابَ آلِهَتَهُمْ حَتَّی أُدْخِلَ عَلَی نُمْرُودَ فَخَاصَمَهُ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ قالَ أَنَا أُحْیِی وَ أُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَإِنَّ اللهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَ اللهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ وَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَابَ آلِهَتَهُمْ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ اللَّهِ مَا کَانَ سَقِیماً وَ مَا کَذَبَ فَلَمَّا تَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِینَ إِلَی عِیدٍ لَهُمْ دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) إِلَی آلِهَتِهِمْ بِقَدُومٍ فَکَسَرَهَا إِلَّا کَبِیراً لَهُمْ وَ وَضَعَ الْقَدُومَ فِی عُنُقِهِ فَرَجَعُوا إِلَی آلِهَتِهِمْ فَنَظَرُوا إِلَی مَا صُنِعَ بِهَا فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا اجْتَرَأَ عَلَیْهَا وَ لَا کَسَرَهَا إِلَّا الْفَتَی الَّذِی کَانَ یَعِیبُهَا وَ یَبْرَأُ مِنْهَا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُ قِتْلَهًًْ أَعْظَمَ مِنَ النَّارِ فَجُمِعَ لَهُ الْحَطَبُ وَ اسْتَجَادُوهُ حَتَّی إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یُحْرَقُ فِیهِ بَرَزَ لَهُ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ وَ قَدْ بُنِیَ لَهُ بِنَاءٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ کَیْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ وَ وُضِعَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی مَنْجَنِیقٍ وَ قَالَتِ الْأَرْضُ یَا رَبِّ لَیْسَ عَلَی ظَهْرِی أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ یُحْرَقُ بِالنَّارِ قَالَ الرَّبُّ إِنْ دَعَانِی کَفَیْتُهُ.

امام صادق (ابراهیم (با قومش مخالفت کرد و اله‌های آنان را مورد سرزنش قرار داد تا اینکه نزد نمرود رفت و با او مجادله نمود و گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. (بقره/۲۵۸) نمرود گفت: من [هم] زنده می‌کنم و [هم] می‌میرانم. (بقره/۲۵۸) ابراهیم (گفت: «خداوند، خورشید را از افق مشرق می‌آورد؛ [اگر راست می‌گویی که حاکم بر جهان هستی تویی،]خورشید را از مغرب بیاور!» [در اینجا] آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند. (بقره/۲۵۸) امام باقر (می‌فرماید: «ابراهیم (از اله‌های آنان خرده گرفت و پس نظری به ستارگان افکند \* و گفت من کسالت دارم. (صافات/۸۹۸۸) به خدا قسم نه بیمار بود و نه دروغ گفت. هنگامی‌که به او پشت کردند و به مراسم عید خود رهسپار شدند، ابراهیم (با تبری به‌سوی اله‌های آنان آمد و همه‌ی آن‌ها را جز بزرگ‌ترین‌شان شکست و سپس تبر را بر گردن او آویزان نمود. به نزد خدایان خود بازگشتند و دیدند که چه بلایی سر آنان آمده است. گفتند: «به خدا قسم، کسی به آن‌ها گستاخی ننموده و کسی آنان را نشکسته، مگر جوانی که از آن‌ها عیب‌جویی می‌کرد و از آنان بیزاری می‌جست». برای او شکنجه‌ای سخت‌تر از آتش نیافتند و به‌همین‌خاطر برایش هیزم جمع‌آوری نمودند و آن را مرتب کردند تا اینکه روز سوزاندن فرا رسید. درآن‌هنگام نمرود که برایش بنایی برپا کرده بودند تا منظره‌ی آتش گرفتن ابراهیم (را ببیند، به همراه سربازانش وارد شد. ابراهیم (را در منجنیق گذاشتند و زمین گفت: «پروردگارا! جز او کسی بر پشت من نیست تا تو را عبادت کند، آیا باید در آتش بسوزد»؟ خداوند فرمود: «هرگاه مرا بخواند، من او را کفایت می‌کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۶

الکافی، ج۸، ص۳۶۸ / البرهان

۳

(انبیاء/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ أَبُوإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مُنَجِّماً لِنُمْرُودَ‌بْنِ‌کَنْعَانَ وَ کَانَ نُمْرُودُ لَا یَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْیِهِ فَنَظَرَ فِی النُّجُومِ لَیْلَهًًْ مِنَ اللَّیَالِی فَأَصْبَحَ فَقَالَ لَقَدْ رَأَیْتُ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ عَجَباً فَقَالَ لَهُ نُمْرُودُ وَ مَا هُوَ فَقَالَ رَأَیْتُ مَوْلُوداً یُولَدُ فِی أَرْضِنَا هَذِهِ فَیَکُونُ هَلَاکُنَا عَلَی یَدَیْهِ وَ لَا یَلْبَثُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی یُحْمَلَ بِهِ فَعَجِبَ مِنْ ذَلِکَ نُمْرُودُ وَ قَالَ لَهُ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا وَ کَانَ فِیمَا أُوتِیَ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّهُ سَیُحْرَقُ بِالنَّارِ وَ لَمْ یَکُنْ أُوتِیَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَیُنْجِیهِ قَالَ فَحَجَبَ النِّسَاءَ عَنِ الرِّجَالِ فَلَمْ یَتْرُکْ امْرَأَهًًْ إِلَّا جُعِلَتْ بِالْمَدِینَهًِْ حَتَّی لَا یَخْلُصَ إِلَیْهِنَّ الرِّجَالُ قَالَ وَ وَقَعَ أَبُوإِبْرَاهِیمَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ بِهِ وَ ظَنَّ أَنَّهُ صَاحِبُهُ فَأَرْسَلَ إِلَی نِسَاءٍ مِنَ الْقَوَابِلِ لَا یَکُونُ فِی الْبَطْنِ شَیْءٌ إِلَّا عَلِمْنَ بِهِ فَنَظَرْنَ إِلَی أُمِّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَأَلْزَمَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ مَا فِی الرَّحِمِ الظَّهْرَ فَقُلْنَ مَا نَرَی شَیْئاً فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ أُمُّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بِهِ أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ یَذْهَبَ بِهِ إِلَی نُمْرُودَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ لَا تَذْهَبْ بِابْنِکَ إِلَی نُمْرُودَ فَیَقْتُلَهُ دَعْنِی أَذْهَبْ بِهِ إِلَی بَعْضِ الْغِیرَانِ أَجْعَلْهُ فِیهِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهِ أَجَلُهُ وَ لَا تَکُونَ أَنْتَ تَقْتُلُ ابْنَکَ فَقَالَ لَهَا فَاذْهَبِی بِهِ فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَی غَارٍ ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَی بَابِ الْغَارِ صَخْرَهًًْ ثُمَّ انْصَرَفَتْ عَنْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ رِزْقَهُ فِی إِبْهَامِهِ فَجَعَلَ یَمُصُّهَا فَیَشْرَبُ لَبَناً وَ جَعَلَ یَشِبُّ فِی الْیَوْمِ کَمَا یَشِبُّ غَیْرُهُ فِی الْجُمْعَهًِْ وَ یَشِبُّ فِی الْجُمْعَهًِْ کَمَا یَشِبُّ غَیْرُهُ فِی الشَّهْرِ وَ یَشِبُّ فِی الشَّهْرِ کَمَا یَشِبُّ غَیْرُهُ فِی السَّنَهًِْ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَمْکُث ثُمَّ إِنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لِأَبِیهِ لَوْ أَذِنْتَ لِی حَتَّی أَذْهَبَ إِلَی ذَلِکَ الصَّبِیِّ فَأَرَاهُ فَعَلْتُ قَالَ فَافْعَلِی فَأَتَتِ الْغَارَ فَإِذَا هِیَ بِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِذَا عَیْنَاهُ تَزْهَرَانِ کَأَنَّهُمَا سِرَاجَانِ فَأَخَذَتْهُ وَ ضَمَّتْهُ إِلَی صَدْرِهَا وَ أَرْضَعَتْهُ ثُمَّ انْصَرَفَتْ عَنْهُ فَسَأَلَهَا أَبُوهُ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَتْ لَهُ قَدْ وَارَیْتُهُ فِی التُّرَابِ فَمَکَثَتْ تَعْتَلُّ وَ تَخْرُجُ فِی الْحَاجَهًِْ وَ تَذْهَبُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَتَضُمُّهُ إِلَیْهَا وَ تُرْضِعُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ فَلَمَّا تَحَرَّکَ أَتَتْهُ أُمُّهُ کَمَا کَانَتْ تَأْتِیهِ وَ صَنَعَتْ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فَلَمَّا أَرَادَتِ الِانْصِرَافَ أَخَذَ بِثَوْبِهَا فَقَالَتْ لَهُ مَا لَکَ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِی بِی مَعَکِ فَقَالَتْ لَهُ حَتَّی أَسْتَأْمِرَ أَبَاکَ فَلَمْ یَزَلْ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی الْغَیْبَهًِْ مَخْفِیّاً لِشَخْصِهِ کَاتِماً لِأَمْرِهِ حَتَّی ظَهَرَ فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ وَ أَظْهَرَ اللَّهُ قُدْرَتَهُ فِیه.

امام صادق (پدر ابراهیم (منجّم نمرودبن‌کنعان بود و نمرود بدون مشورت با او کاری نمی‌کرد. شبی از شب‌ها به ستاره‌ها نگاه کرد و وقتی صبح شد گفت: «دیشب امر شگفتی را دیدم». نمرود گفت: «آن چیست»؟ گفت: «مولودی را دیدم که در این سرزمین متولّد می‌شود و هلاک ما به دست اوست و به‌همین‌زودی مادرش به او باردار می‌شود»، نمرود از آن خبر تعجّب کرد و گفت: «آیا زنان به او باردار شده‌اند»؟ گفت: «خیر». و در علم خود یافته بود که آن مولود را به آتش می‌سوزانند، امّا ندانسته بود که خدای تعالی او را نجات خواهد داد. فرمود: «نمرود زنان را از مردان دور ساخته و زنان را در میان شهر محبوس ساخت تا مردی به زنی دسترسی نداشته باشد. امّا پدر ابراهیم (با زنش مواقعه کرد و آن زن باردار شد و پنداشت که این همان مولود است، پس به‌دنبال زنان قابله که هرچه در رحم‌ها بود تشخیص می‌دادند، فرستاد و در مادر ابراهیم (نگریستند و خدای تعالی آنچه که در رحم بود به پشت چسبانید و قابله‌ها گفتند: «ما چیزی در شکم او نمی‌بینیم» و چون مادر ابراهیم (او را به دنیا آورد، پدرش خواست تا او را به نزد نمرود برد، زنش گفت: «فرزندت را به نزد نمرود نبر که او را خواهد کشت، بگذار او را به یکی از این غارها ببرم و او را آنجا گذارم تا اجلش فرا رسد و تو فرزندت را نکشته باشی»، گفت: «ببر». و او فرزند را به غاری برد و به او شیر داد و بر در غار سنگی نهاد و برگشت و خدای تعالی نیز روزی وی را در انگشت شست او قرار داد و از شست خود شیر می‌مکید و رشد او در هر روز مانند رشد دیگران در یک هفته، و رشد هفتگی او مانند رشد ماهانه دیگران و رشد ماهانه‌ی وی مانند رشد سالانه‌ی دیگران بود و در آنجا به اراده‌ی خداوندی ماند. سپس روزی مادرش به پدرش گفت: «اگر اجازه می‌دادی که به‌سراغ آن کودک بروم و او را ببینم، می‌رفتم». پدر گفت: «برو». مادر به غار آمد و ناگهان ابراهیم (را دید که چشمانش مانند دو چراغ می‌درخشد، او را گرفت و به سینه‌ی خود چسبانید و شیرش داد و برگشت و پدرش از حال کودک پرسش کرد و مادر گفت: «او را به خاک سپردم». و مدّتی به بهانه‌ی حاجت بیرون می‌رفت و خود را به ابراهیم (می‌رسانید و او را در آغوش می‌کشید و شیر می‌داد و برمی‌گشت و چون ابراهیم (به راه افتاد، مادرش آمد و همان کارها را کرد امّا وقتی خواست برگردد، ابراهیم (جامه‌ی او را گرفت، مادر گفت: «چه می‌خواهی»؟ گفت: «مرا با خود ببر». و او گفت: «بگذار تا از پدرت اجازه بگیرم». و پیوسته ابراهیم (در غیبت بود و خود را پنهان می‌کرد و امرش را مکتوم می‌کرد تا آنگاه که ظهور کرد و فرمان خدای تعالی را آشکار نمود و خداوند قدرت خود را درباره‌ی وی نمایان ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۸

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۴۱

۴

(انبیاء/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ لِنُمْرُودَ مَجْلِسٌ یُشْرِفُ مِنْهُ عَلَی النَّارِ، فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ ثَلَاثَهًٍْ أَشْرَفَ عَلَی النَّارِ هُوَ وَ آزَرُ، وَ إِذَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) مَعَ شَیْخٍ یُحَدِّثُهُ فِی رَوْضَهًٍْ خَضْرَاءَ. قَالَ: فَالْتَفَتَ نُمْرُودُ إِلَی آزَرَ، فَقَالَ: یَا آزَرُ، مَا أَکْرَمَ ابْنَکَ عَلَی رَبِّهِ! قَالَ: ثُمَّ قَالَ نُمْرُودُ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام): اخْرُجْ عَنِّی وَ لَا تُسَاکِنِّی.

امام صادق (هشام‌بن‌حکم، از امام صادق (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «نمرود جایگاهی داشت که از آنجا بر آتش مسلّط بود. بعد از سه روز او و آزر به آنجا آمدند تا ابراهیم (را ببیند. ناگهان دیدند که پیرمردی در باغی سرسبز با او صحبت می‌کند. نمرود با مشاهده‌ی این صحنه به آزر گفت: «ای آزر! چقدر فرزندت برای پروردگارش عزیز است»! و بعد به ابراهیم (گفت: «از من دور شو و در سرزمین من باقی نمان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۲۸

البرهان

۵

(انبیاء/ ۵۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: أَصْبَحَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَرَأَی فِی لِحْیَتِهِ شَعْرَهًًْ بَیْضَاءَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ الَّذِی بَلَّغَنِی هَذَا الْمَبْلَغَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَهًَْ عَیْن.

امام باقر (یک روز صبح، ابراهیم (بیدار شد و در محاسن خویش یک موی سپید دید، و گفت: «ستایش برای خدایی است که مرا به اینجا رساند و من به‌اندازه‌ی یک چشم‌به‌هم‌زدن از او سرپیچی نکردم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۰

الکافی، ج۸، ص۳۹۲ / البرهان

آیه إِذْ قالَ لِأَبیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثیلُ الَّتی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ [52]

آن‌هنگام که به پدرش [سرپرستش كه در آن زمان عمويش آزر بود] و قوم او گفت: این مجسمه‌ها [ى بى‌روح] چیست که شما همواره آن‌ها را پرستش می‌کنید»؟

آیه قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِینَ [53]

گفتند: «ما پدران خود را یافتیم که آن‌ها را عبادت می‌کنند».

آیه قالَ لَقَدْ کُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ [54]

گفت: «به یقین شما و پدرانتان، در گمراهی آشکاری بوده‌اید».

آیه قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللّاعِبِینَ [55]

گفتند: «آیا مطلب حقّی برای ما آورده‌ای، یا ما را به بازی گرفته‌ای»؟

آیه قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلی ذالِکُم مِنَ الشّاهِدِینَ [56]

گفت: «بلکه [حق آورده‌ام] پروردگار شما همان پروردگار آسمان‌ها و زمین است که آن‌ها را آفریده؛ و من بر این امر، از گواهانم.

آیه وَ تَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ [57]

و به خدا سوگند، در غیاب شما، نقشه‌ای برای نابودی بت‌هایتان می‌کشم»!

۱

(انبیاء/ ۵۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَوَی عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌مَسْعُودٍ: أَنَّ النبی (صلی الله علیه و آله) مَرَّ بِقَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ.

پیامبر (از عبدالله‌بن‌مسعود روایت است: پیغمبر (از کنار قومی که شطرنج بازی می‌کردند می‌گذشت، فرمود: «ما هذِهِ التَّماثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَها عاکِفُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۰

بحارا لأنوار، ج۷۶، ص۲۳۶/ نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۵۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ مَا ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ: وَ مِنْهَا الشَّجَاعَهًُْ وَ قَدْ کَشَفَتِ الْأَیَّامُ عَنْهُ بِدَلَالَهًِْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَ: إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ \* قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِینَ \* قالَ لَقَدْ کُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ فِی ضَلالٍ مُبِینٍ \* قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِینَ \* قالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلی ذلِکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ \* وَ تَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ \* فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ کَبِیراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ وَ مُقَاوَمَهًُْ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أُلُوفاً مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ تَمَامُ الشَّجَاعَهًِْ.

امام صادق (مفضّل از امام صادق (در حدیثی که در آن از آزمایش‌هایی که خداوند با کلماتی بر ابراهیم (اجرا نمود و او آن را انجام داد، یاد کرده است: از جمله‌ی این آزمایش‌ها شجاعت است که روزگار با این آیه پرده از آن برداشت: إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ \* قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِینَ \* قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَ آبَاؤُکُمْ فِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ \* قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِینَ \* قَالَ بَل رَّبُّکُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَی ذَلِکُم مِّنَ الشَّاهِدِینَ \* وَ تَاللهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ \* فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا لهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ؛ و دیگری مقاومت یک فرد در برابر هزاران هزار از دشمنان خداست که خود نهایت شجاعت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۰

البرهان

آیه فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ کَبیراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ [58]

سرانجام [با استفاده از يك فرصت مناسب]، همه‌ی بت‌ها جز بت بزرگشان را قطعه‌قطعه کرد، شاید سراغ او بیایند.

۱

(انبیاء/ ۵۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُجْر عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فی قول إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) نَظْرَةً فِی النُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ اللَّهِ مَا کَانَ سَقِیماً وَ مَا کَذَبَ فَلَمَّا تَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِینَ إِلَی عِیدٍ لَهُمْ دَخَلَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِلَی آلِهَتِهِمْ بِقَدُومٍ فَکَسَرَهَا إِلَّا کَبِیراً لَهُمْ وَ وَضَعَ الْقَدُومَ فِی عُنُقِهِ فَرَجَعُوا إِلَی آلِهَتِهِمْ فَنَظَرُوا إِلَی مَا صُنِعَ بِهَا فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا اجْتَرَأَ عَلَیْهَا وَ لَا کَسَرَهَا إِلَّا الْفَتَی الَّذِی کَانَ یَعِیبُهَا وَ یَبْرَأُ مِنْهَا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُ قِتْلَهًًْ أَعْظَمَ مِنَ النَّارِ فَجُمِعَ لَهُ الْحَطَبُ وَ اسْتَجَادُوهُ حَتَّی إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یُحْرَقُ فِیهِ بَرَزَ لَهُ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ وَ قَدْ بُنِیَ لَهُ بِنَاءٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ کَیْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ وَ وُضِعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی مَنْجَنِیقٍ وَ قَالَتِ الْأَرْضُ یَا رَبِّ لَیْسَ عَلَی ظَهْرِی أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ یُحْرَقُ بِالنَّارِ قَالَ الرَّبُّ إِنْ دَعَانِی کَفَیْتُهُ.

امام صادق (حجر نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی حضرت ابراهیم (فرمود: «نگاهی به اختران کرد و گفت: من بیمار هستم. (صافات/۸۹). و فرمود: «به خدا سوگند بیمار هم نبود و دروغ هم نگفت». و چون او را گذاشتند و به‌سوی مراسم عیدی که داشتند رفتند ابراهیم (تبری برداشت و نزد معبودان آن‌ها رفت و همه را شکست جز بت بزرگ و تبر را به گردن او آویخت و آنان نزد خدایان خویش بازگشتند و دیدند که با آن‌ها چه شده است. با هم گفتند: «به خدا جرأت این‌کار را نداشته مگر همان جوانی که آن‌ها را می‌نکوهید و از آن‌ها بیزاری می‌جست». برای او مجازاتی بدتر از سوختن با آتش نیافتند. برای کشتن او هیزم فراوان و خوبی گرد آوردند، تا روزی رسید که باید او را می‌سوزاندند. نمرود و اطرافیانش بیرون آمدند و برای او ساختمانی ساختند تا ببینند آتش چگونه ابراهیم (را می‌بلعد و می‌سوزاند. ابراهیم (در منجنیق نهاده شد. زمین گفت: «پروردگارا بر روی من کسی جز او نیست که تو را بپرستد. آیا به آتش سوخته شود». پروردگار جهان گفت: «اگر از من درخواست کند او را کفایت خواهم کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۲

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۴۴

۲

(انبیاء/ ۵۸)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام) … قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَهَذَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) جَذَّ أَصْنَامَ قَوْمِهِ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّوَجَلّ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) قَدْ نَکَسَ عَنِ الْکَعْبَهًِْ ثَلَاثَمِائَهًٍْ وَ سِتِّینَ صَنَماً وَ نَفَاهَا عَنْ جَزِیرَهًِْ الْعَرَبِ وَ أَذَلَّ مَنْ عَبَدَهَا بِالسَّیْف.

امام علی (امام کاظم (از پدرانش از امام حسین (روایت کرده است که فرمود: روزی یکی از علمای یهودی اهل شام که کتب آسمانی تورات و انجیل و زبور و صحف پیامبران (را خوانده و بر دلائل و براهین همه آن‌ها واقف و آگاه بود به مجلسی وارد شد که در آن گروهی از اصحاب رسول خدا (از جمله امام علی (حضور داشتند… یهودی گفت: «حضرت ابراهیم (از سر غضب برای خدا بت‌های قوم خود را خرد و نابود کرد». علی (فرمود: «همین‌طور است امّا حضرت محمّد (سیصدوشصت بت را از فراز کعبه فرو ریخت و از جزیرهًْ العرب به دور کرد و هرکس آن‌ها را می‌پرستید با شمشیر خود او را خوار و ذلیل کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۲

الاحتجاج، ج۱، ص۲۱۴

آیه قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمینَ [59]

[هنگامى‌كه منظره‌ی بت‌ها را ديدند]، گفتند: «هرکس با خدایان ما چنین کرده، به یقین از ستمکاران است».

۱

(انبیاء/ ۵۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَمَّا رَجَعَ الْمَلِکُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْعِیدِ نَظَرُوا إِلَی الْأَصْنَامِ مُکَسَّرَهًًْ فَقَالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَقَالُوا هَاهُنَا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ هُوَ ابْنُ آزَرَ فَجَاءُوا بِهِ إِلَی نُمْرُودَ فَقَالَ نُمْرُودُ لِآزَرَ خُنْتَنِی وَ کَتَمْتَ هَذَا الْوَلَدَ عَنِّی فَقَالَ أَیُّهَا الْمَلِکُ هَذَا

عَمَلُ أُمِّهِ وَ ذَکَرَتْ أَنَّهَا تَقُومُ بِحُجَّتِهِ فَدَعَا نُمْرُودُ أُمَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی أَنْ کَتَمْتِنِی أَمْرَ هَذَا الْغُلَامِ حَتَّی فَعَلَ بِآلِهَتِنَا مَا فَعَلَ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْمَلِکُ نَظَراً مِنِّی لِرَعِیَّتِکَ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِکِ قَالَتْ رَأَیْتُکَ تَقْتُلُ أَوْلَادَ رَعِیَّتِکَ فَکَانَ یَذْهَبُ النَّسْلُ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ هَذَا الَّذِی یَطْلُبُهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ لِیَقْتُلَهُ وَ یَکُفَّ عَنْ قَتْلِ أَوْلَادِ النَّاسِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فَبَقِیَ لَنَا وَلَدُنَا وَ قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ فَشَأْنَکَ فَکُفَّ عَنْ أَوْلَادِ النَّاسِ فَصَوَّبَ رَأْیَهَا ثُمَّ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا یَا إِبْرَاهِیمَ قَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُون.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وقتی پادشاه بازگشت و بت‌های شکسته را مشاهده کرد، گفتند: «هرکس با خدایان ما چنین کرده، به یقین از ستمکاران است». گفتند: «در اینجا فقط جوانی به نام ابراهیم (پسر آزر بوده است، آن وقت آزر و ابراهیم (و مادرش را به نزد نمرود بردند، نمرود به آزر گفت: «آیا تو به من خیانت کرده‌ای و این پسر را از من کتمان نمودی»؟ او گفت: پادشاها این عمل را مادر او مرتکب شده، آن وقت به یادش آمد که مادر ابراهیم (به او گفت: «من می‌توانم پادشاه را با دلیل و حجّت قانع کنم»، سپس نمرود به همسر آزر گفت: «چه چیز تو را بر آن داشت که امر این پسر را از من کتمان کنی تا وقتی‌که مرتکب این عمل نسبت به بت‌های ما شود»؟ دراین‌موقع مادر ابراهیم (به سخن آمد و گفت: «پادشاها من از روی چاره‌اندیشی و دوراندیشی نسبت به رعیّت تو چنین عملی را انجام دادم»، نمرود گفت: «چگونه»؟ مادر ابراهیم (گفت: «من دیدم که شما اولاد ذکور مردم را می‌کشید و این امر باعث انقطاع نسل و نابودی نژاد ما می‌شود، با خود گفتم: من فرزند خود را حفظ می‌کنم، اگر او همان‌کسی باشد که شما در جستجوی او هستید، او را به شما می‌سپارم تا او را بکشید و دست از کشتن سایر فرزندان مردم بردارید و اگر هم این فرزند آن شخص مورد نظر نباشد، فرزند ماست و برای ما باقی می‌ماند». به‌این‌ترتیب مادر ابراهیم در استدلال بر نمرود غالب شد و به‌واسطه‌ی درستی و شایستگی تدبیر و رأی او نمرود دست از نسل کشی برداشت، آنگاه به ابراهیم (گفت: «چه کسی این عمل را با بت‌های ما انجام داده است»؟ ابراهیم فرمود: «بلکه بزرگ ایشان، این عمل را انجام داد، اگر آن‌ها سخن می‌گویند از ایشان بپرسید. (انبیاء/۶۳)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۲

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۱

۲

(انبیاء/ ۵۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا الرَّدُّ علی عبَدَهًِْ الْأَصْنَامِ وَ الْأَوْثَانِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی حِکَایَهًًْ عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی الِاحْتِجَاجِ عَلَی أَبِیهِ یا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا یَسْمَعُ وَ لا یُبْصِرُ وَ لا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئاً وَ قَوْلُهُ حِینَ کَسَرَ الْأَصْنَامَ فَقَالُوا لَهُ مَنْ کَسَرَهَا وَ مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ إِلَی قَوْلِهِ فَأْتُوا بِهِ عَلی أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ وَ لَمَّا جَاءَ قَالُوا لَهُ أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْرَاهِیمَ قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلی أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُکِسُوا عَلی رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ یَنْطِقُونَ قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ وَ اللهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ فَلَمَّا انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُمْ قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ إِلَی آخِرِ الْقَصَصِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ.

امام علی (امّا در ردّ بر عبادت کنندگان بت‌ها و سنگ‌ها، سخن خدای تعالی است که سخن ابراهیم (را در استدلال بر پدرش حکایت می‌کند: ای پدر! چرا چیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود، و نه می‌بیند، و نه هیچ مشکلی را از تو حلّ می‌کند؟! . (مریم/۴۲). و سخنش هنگامی‌که بت‌ها را شکست و به او گفتند: چه کسی این‌ها را شکست؛ «و مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ قالُوا سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ فَأْتُوا بِهِ عَلی أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ. و هنگامی‌که آمدند به او گفتند: «أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهِیمُ قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلی أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُکِسُوا عَلی رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ یَنْطِقُونَ. گفت: «آیا چیزی را می‌پرستید که با دست خود می‌تراشید؟! با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می‌سازید را. (صافات/۹۶۹۵)». پس هنگامی‌که دلیل رسایی نداشتند؛ گفتند: «او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید، اگر کاری از شما ساخته است! . (انبیاء/۶۸) … پس خدای تعالی فرمود: «یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۴

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۳۳

آیه قالُوا سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ [60]

[گروهى] گفتند: «شنیدیم جوانی از [مخالفت با] بت‌ها سخن می‌گفت که او را ابراهیم می‌گویند».

۱

(انبیاء/ ۶۰)

الکاظم (علیه السلام) - أَبُوأَحْمَدَ هَانِئُ‌بْنُ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مَحْمُودٍ الْعَبْدِیُّ (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَمَّا أُدْخِلْتُ عَلَی الرَّشِیدِ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ یَا مُوسَی‌بْنَ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) … کَیْفَ قُلْتُمْ إِنَّا ذُرِّیَّهًُْ النَّبِیِّ وَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لَمْ یُعَقِّبْ وَ إِنَّمَا الْعَقِبُ لِلذَّکَرِ لَا لِلْأُنْثَی وَ أَنْتُمْ وُلْدُ الِابْنَهًِْ وَ لَا یَکُونُ لَهَا عَقِبٌ… فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِی فِی الْجَوَابِ قَالَ هَاتِ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ

نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَی الْکاذِبِینَ وَ لَمْ یَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّهُ أَدْخَلَ النبی (صلی الله علیه و آله) تَحْتَ الْکِسَاءِ عِنْدَ مُبَاهَلَهًِْ النَّصَارَی إِلَّا علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنَ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) فَکَانَ تَأْوِیلُ قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَبْناءَنا الْحَسَنَ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) وَ نِساءَنا فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ أَنْفُسَنا علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) إِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَی أَنَّ جبرئیل قَالَ یَوْمَ أُحُدٍ یا محمد (صلی الله علیه و آله) إِنَّ هَذِهِ لَهِیَ الْمُوَاسَاهًُْ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ لِأَنَّهُ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ فَقَالَ جبرئیل وَ أَنَا مِنْکُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ قَالَ لَا سَیْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَی إِلَّا عَلِیٌّ (علیه السلام) فَکَانَ کَمَا مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهِ خَلِیلَهُ (علیه السلام) إِذْ یَقُولُ فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّا مَعْشَرَ بَنِی عَمِّکَ نَفْتَخِرُ بِقَوْلِ جبرئیل إِنَّهُ مِنَّا.

امام کاظم (از ابو احمد هانی‌بن‌محمّد در حدیثی مرفوع نقل شده که امام کاظم (فرمود: زمانی که بر هارون وارد شدم سلام کردم، و او جوابم را داد سپس گفت: ای موسی‌بن‌جعفر! … چگونه و به چه دلیل می‌گویید: «ما نسل و ذرّیّه‌ی پیامبر (هستیم، حال آنکه پیامبر از خود نسلی برجای نگذاشت. [و اولاد ذکور نداشت] و نسل انسانی، از اولاد ذکور است نه اولاد اناث، و شما فرزندان دختر [او] هستید درحالی‌که دختر نسل ندارد»؟ گفتم: … «اجازه می‌دهی جواب بدهم»؟ گفت: «جوابت را ارائه بده». گفتم: … این آیه‌ی شریفه: هرگاه بعد از علم و دانشی که [درباره‌ی مسیح] به تو رسیده، [باز] کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آن‌ها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. (آل عمران/۶۱)». و هیچ‌کس ادّعا نکرده است که پیامبر اکرم (درهنگام مباهله با نصاری کسی را به‌جز علیّ‌بن‌ابی‌طالب و فاطمه و حسن و حسین (را به همراه خود و در زیر رداء خود قرار داده‌اند. پس مراد از أَبْناءَکُمْ در این آیه (یعنی فرزندانمان)، همان حسن و حسین (می‌باشد و مراد از نِساءَنا (یعنی زنانمان) فاطمه (و مراد از أَنْفُسَنا (یعنی خودمان) علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است. مضافا به اینکه همگی علماء اتّفاق دارند براین‌مطلب که جبرئیل در روز أحد که مسلمانان از اطراف پیامبر متفرّق شدند و فقط علیّ‌بن‌ابی‌طالب (به دفاع از آن حضرت (پرداخت به حضرت رسول (گفت: «ای محمّد (این کار علی (نشانه‌ی جانفشانی واقعی است». و رسول خدا (فرمود: «زیرا او از من است و من از او، و جبرئیل گفت: ای رسول خدا (! و من نیز از شما دو تن هستم. سپس جبرئیل ادامه داد: شمشیر واقعی، ذوالفقار و جوانمرد واقعی، علی (است و کلمه‌ای که جبرئیل در مورد علی (بکار برد همان‌گونه بود که خداوند در مورد خلیل خود، ابراهیم (به کار برد. خداوند می‌فرماید: فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْراهِیمُ ما عموزادگان تو افتخارمان به این است که جبرئیل گفته که: «از ماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۴

بحارا لأنوار، ج۴۸، ص۱۲۹/ الاحتجاج، ج۲، ص۳۹۱/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۸۳/ نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۶۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَخَرَجَ إِلَیْهِ فِی رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَیَّ کَأَنَّکَ فَتًی فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) نَعَمْ یَا أَعْرَابِیُّ أَنَا الْفَتَی ابْنُ الْفَتَی أَخُو الْفَتَی فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) أَمَّا الْفَتَی فَنَعَمْ فَکَیْفَ ابْنُ الْفَتَی وَ أَخُو الْفَتَی فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ قالُوا سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ فَأَنَا ابْنُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ أَمَّا أَخُو الْفَتَی فَإِنَّ مُنَادِیاً نَادَی مِنَ السَّمَاءِ یَوْمَ أُحُدٍ لَا سَیْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَ لَا فَتَی إِلَّا عَلِیٌّ (علیه السلام) فَعَلِیٌّ (علیه السلام) أَخِی وَ أَنَا أَخُوهُ.

پیامبر (امام صادق (از پدرانش روایت فرمود: بادیه نشینی نزد رسول خدا (آمد و آن حضرت با ردایی از جنس کتان بر او وارد شد. بادیه‌نشین گفت: «ای محمد! تو گویی که یک جوان هستی نزد من آمدی». آن حضرت فرمود: «بله‌ای بادیه‌نشین من جوان و فرزند جوان و برادر جوان هستم». او گفت: «ای محمّد جوان بله، امّا فرزند و برادر جوان چگونه»؟ حضرت فرمود: «آیا کلام خداوند تعالی را نشنیده‌ای که می‌گوید: قالُوا سَمِعْنا فَتًی یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْرَاهِیمَ پس من پسر ابراهیم (هستم و امّا درباره برادر فتی اینکه ندا دهنده‌ای در جنگ احد از آسمان ندا برآورد که هیچ شمشیری جز ذوالفقار و هیچ جوانی جز علی (نیست، پس علی (برادر من و من برادر اویم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۶

بحارا لأنوار، ج۴۲، ص۶۴/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۴۷۵/ معانی الأخبار، ص۱۱۹/ المناقب، ج۳، ص۸۸

آیه قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلی أَعْیُنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُونَ [61]

[جمعيّت] گفتند: «او را در برابر دیدگان مردم بیاورید، تا گواهی دهند».

آیه قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهِیمُ [62]

[هنگامى‌كه ابراهيم را حاضر كردند]، گفتند: «ای ابراهیم! تو با خدایان ما چنین کرده‌ای»؟

آیه قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ [63]

گفت: «بلکه بزرگشان، چنین کرده باشد، از آن‌ها بپرسید اگر سخن می‌گویند».

۱

(انبیاء/ ۶۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) إِنَّا قَدْ رُوِّینَا عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ یُوسُفَ (علیه السلام) أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ فَقَالَ وَ اللهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا کَذَبَ وَ قَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَعَلُوا وَ مَا کَذَبَ قَالَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) مَا عِنْدَکُمْ فِیهَا یَا صَیْقَلُ قَالَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهَا إِلَّا التَّسْلِیمُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ اثْنَیْنِ وَ أَبْغَضَ اثْنَیْنِ أَحَبَّ الْخَطَرَ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ وَ أَحَبَّ الْکَذِبَ فِی الْإِصْلَاحِ وَ أَبْغَضَ الْخَطَرَ فِی الطُّرُقَاتِ وَ أَبْغَضَ الْکَذِبَ فِی غَیْرِ الْإِصْلَاحِ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّمَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا إِرَادَهًَْ الْإِصْلَاحِ وَ دَلَالَهًًْ عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَفْعَلُونَ وَ قَالَ یُوسُفُ (علیه السلام) إِرَادَهًَْ الْإِصْلَاحِ.

امام صادق (حسن صیقل گوید: به امام صادق (گفتم: «ما از امام باقر (در مورد این سخن یوسف (: ای کاروانیان قطعاً شما دزد هستید. (یوسف/۷۰). روایت می‌کنیم که ایشان فرمود: «به خدا قسم، نه آن‌ها سرقت کردند و نه یوسف (دروغ گفت. و در مورد این گفته ابراهیم (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ، را نیز روایت می‌کنیم که ایشان فرمود: «به خدا قسم نه آن‌ها (بت‌ها) این‌کار را کردند و نه ابراهیم (دروغ گفت». امام صادق (فرمود: «ای صیقل! نظرتان راجع به آن چیست»؟ جواب دادم: «ما نظری جز پذیرش آن نداریم». ایشان ادامه داد و فرمود: «همانا خداوند دو چیز را دوست دارد و از دو چیز بدش می‌آید؛ دو امر دوست‌داشتنی خداوند، خطر در بین دو صف جنگ، و دروغ به قصد اصلاح می‌باشد و از خطرکردن در راه‌ها و دروغ‌گفتن برای هدفی جز ایجاد اصلاح بدش می‌آید. همانا ابراهیم (وقتی گفت: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ، این حرف را به منظور اصلاح و نشان‌دادن اینکه آنان (بت¬ها) قادر به انجام چنین کاری نیستند، گفته است، و همچنین یوسف (نیز قصد اصلاح داشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۶

الکافی، ج۲، ص۳۴۱/ بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۵۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۲۵۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۶۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال: قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) لَا کَذَبَ عَلَی مُصْلِحٍ ثُمَّ تَلَا أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَ اللهِ مَا سَرَقُوا وَ مَا کَذَبَ ثُمَّ تَلَا بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ ثُمَّ قَالَ وَ اللهِ مَا فَعَلُوهُ وَ مَا کَذَبَ.

پیامبر (عطاء از امام صادق (روایت می‌کند که پیامبر (فرمود: «انسانی که به قصد اصلاح دروغ گفته، مرتکب آن نشده است. سپس این آیه را تلاوت کرد: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ. به خدا قسم آن‌ها (بت¬ها) این‌کار را انجام ندادند و ابراهیم (نیز دروغ نگفته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۸

الکافی، ج۲، ص۳۴۳/ بحارا لأنوار، ج۶۹، ص۲۵۲/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۱۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۲۵۴/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۶۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ إِنَّ سَالِمَ‌بْنَ‌أَبِی‌حَفْصَهًَْ وَ أَصْحَابَهُ یَرْوُونَ عَنْکَ أَنَّکَ تَکَلَّمُ عَلَی سَبْعِینَ وَجْهاً لَکَ مِنْهَا الْمَخْرَجُ فَقَالَ مَا یُرِیدُ سَالِمٌ مِنِّی أَ یُرِیدُ أَنْ أَجِیءَ بِالملائکهًْ وَ اللَّهِ مَا جَاءَتْ بِهَذَا النَّبِیُّونَ وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنِّی سَقِیمٌ وَ مَا کَانَ سَقِیماً وَ مَا کَذَبَ وَ لَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا وَ مَا فَعَلَهُ وَ مَا کَذَبَ وَ لَقَدْ قَالَ یُوسُفُ (علیه السلام) أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ وَ اللَّهِ مَا کَانُوا سَارِقِینَ وَ مَا کَذَب.

امام باقر (ابوبصیر گوید: من نزد امام باقر (بودم که به ایشان عرض شد: «سالم‌بن‌ابی‌حفصه و یارانش (از غُلات مخالف امام (بودند) از تو گزارش می‌دهند که تو سخنی می‌گویی که هفتاد توجیه دارد و از هر راهی می‌توانی خود را از مسئولیّت رها سازی». امام (فرمود: «سالم از من چه توقّعی دارد؟ می‌خواهد فرشته‌ها را در برابر او رژه دهم؟ به خدا که پیغمبران (نیز چنین چیزی را نیاورده‌اند». ابراهیم (فرمود: «من بیمارم [و با شما به مراسم جشن نمی‌آیم]! . (صافات/۸۹)». درحالی‌که بیمار نبود و دروغ هم نگفت، و همچنین ابراهیم (می‌فرماید: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا، درحالی‌که بزرگشان این‌کار را نکرده بود و او هم دروغ نگفته، و یوسف (نیز فرمود: «ای کاروانیان قطعاً شما دزد هستید. (یوسف/۷۰)». و به خدا سوگند نه ایشان سارق بودند و نه او دروغ گفته بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۸

الکافی، ج۸، ص۱۰۰/ بحارا لأنوار، ج۲، ص۲۰۶/ بحارا لأنوار، ج۲، ص۲۰۹/ العیاشی، ج۲، ص۱۸۴/ رجال الکشی، ص۲۳۴

۴

(انبیاء/ ۶۳)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ وَ مَا کَذَبَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقِیلَ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا إِنْ نَطَقَ وَ إِنْ لَمْ یَنْطِقْ فَلَمْ یَفْعَلْ کَبِیرُهُمْ هَذَا شَیْئاً.

امام صادق (فَاسْأَلُوهُمْ إِن کَانُوا یَنطِقُونَ امام صادق (دراین‌مورد فرمود: «به خدا قسم، نه این‌کار را بت بزرگ انجام داده بود و نه ابراهیم (دروغ گفته بود». سؤال شد: «چطور ممکن است»؟ ایشان فرمود: «ابراهیم (فرمود که این‌کار را بت بزرگ انجام داده است؛ اگر حرف بزند و اگر حرف نزند، او هیچ کاری را انجام نداده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۸

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۱/ البرهان

۵

(انبیاء/ ۶۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مَا کَذَبَ مُتَعَمِّداً قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلُّهُنَّ یُجادِلُ بِهِنَّ عَنْ دِینِهِ قَوْلَهُ إِنِّی سَقِیمٌ وَ إِنَّمَا تَمَارَضَ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا مِنْ قَرْیَتَهُمْ لِعِیدِهِمْ وَ تَخَلَّفَ هُوَ لِیَفْعَلَ بِآلِهَتِهِمْ مَا فَعَلَ وَ قَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ وَ قَوْلُهُ لِسَارَهًَْ إِنَّهَا أُخْتِی لِجَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَهًِْ لَمَّا أَرَادَ أَخْذَهَا.

پیامبر (ابراهیم (هرگز عمداً دروغ نگفت مگر سه‌بار که با همه‌ی آن سه‌بار از دین خود حمایت می‌کرد؛ [یکی در این] سخنش: «من بیمارم [و با شما به مراسم جشن نمی‌آیم]! . (صافات/۸۹)». تظاهر به بیماری کرد؛ چون مردم به خاطر عیدشان از شهر بیرون رفتند و او ماند تا با خدایانشان انجام بدهد آنچه انجام داد و آن‌ها را قطعه‌قطعه کرد و دوّمی در این سخنش: بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ و سوّمی در این سخنش در مورد ساره که گفت: او خواهر من است و این سخن را به ستمگری از ستمگران گفت که می‌خواست او را [از ابراهیم (] بگیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۸

تنزیه الأنبیاء (ص۲۴/ بحارا لأنوار، ج۱۳، ص۳۱۶

۶

(انبیاء/ ۶۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْکَلَامُ ثَلَاثَهًٌْ صِدْقٌ وَ کَذِبٌ وَ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاس.

امام صادق (سخن بر سه‌گونه است؛ راست، دروغ و یا اصلاح بین مردم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۳۸

الکافی، ج۲، ص۳۴۱ / نورالثقلین

آیه فَرَجَعُوا إِلی أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّکُمْ أَنْتُمُ الظّالِمُونَ [64]

آن‌ها به [وجدان] خویش بازگشتند و [به خود] گفتند: «حقّا که شما ستمکارید».

آیه ثُمَّ نُکِسُوا عَلی رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ یَنْطِقُونَ [65]

سپس بر سرهایشان واژگونه شدند [و حكم وجدان را به كلّى فراموش كردند و گفتند]: تو می‌دانی که این‌ها سخن نمی‌گویند.

آیه قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لایَنْفَعُکُمْ شَیْئاً وَ لایَضُرُّکُمْ [66]

[ابراهيم] گفت: «آیا جز خدا چیزی را می‌پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد، و نه زیانی به شما می‌رساند؟!

آیه أُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ [67]

افّ بر شما و بر آنچه جز خدا می‌پرستید! آیا نمی‌اندیشید»؟

آیه قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلینَ [68]

گفتند: «او را بسوزانید و معبودهای خود را یاری کنید، اگر کاری از شما ساخته است».

۱

(انبیاء/ ۶۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَاسْتَشَارَ نُمْرُودُ قَوْمَهُ فِی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) {فَ} قَالُوا لَهُ حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) کَانَ فِرْعَوْنُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ أَصْحَابُهُ لِغَیْرِ رِشْدَهًٍْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لِنُمْرُودَ حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ مُوسَی (علیه السلام) وَ أَصْحَابُهُ لِرِشْدَهًٍْ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فِی مُوسَی (علیه السلام) قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِی الْمَدائِنِ حاشِرِینَ یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ فَحَبَسَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ جَمَعَ لَهُ الْحَطَبَ حَتَّی إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی أَلْقَی فِیهِ نُمْرُودُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ بَرَزَ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ وَ قَدْ کَانَ بُنِیَ لِنُمْرُودَ بِنَاءٌ یَنْظُرُ مِنْهُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) کَیْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ فَجَاءَ إِبْلِیسُ وَ اتَّخَذَ لَهُمُ الْمَنْجَنِیقَ لِأَنَّهُ لَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یَتَقَارَبَ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ الطَّائِرُ إِذَا مَرَّ فِی الْهَوَاءِ یَحْتَرِقُ فَوُضِعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ جَاءَ أَبُوهُ فَلَطَمَهُ لَطْمَهًًْ وَ قَالَ لَهُ ارْجِعْ عَمَّا أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَنْزَلَ الرَّبُّ (مَلَائِکَتَهُ) إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ إِلَّا طَلَبَ إِلَی رَبِّهِ وَ قَالَتِ الْأَرْضُ یَا رَبِّ لَیْسَ عَلَی ظَهْرِی أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ فَیُحْرَقُ وَ قَالَتِ الملائکهًْ یَا رَبِّ خَلِیلُکَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُحْرَقُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ دَعَانِی کَفَیْتُهُ وَ قَالَ جبرئیل یَا رَبِّ خَلِیلُکَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَیْسَ فِی الْأَرْضِ أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ سَلَّطْتَ عَلَیْهِ عَدُوَّهُ یُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَقَالَ اسْکُتْ إِنَّمَا یَقُولُ هَذَا عَبْدٌ مِثْلُکَ یَخَافُ الْفَوْتَ هُوَ عَبْدِی آخُذُهُ إِذَا شِئْتُ فَإِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ فَدَعَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) رَبَّهُ بِسُورَهًِْ الْإِخْلَاصِ یَا اللَّهُ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ نَجِّنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ قَالَ فَالْتَقَی مَعَهُ جبرئیل فِی الْهَوَاءِ وَ قَدْ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) هَلْ لَکَ إِلَیَّ مِنْ حَاجَهًٍْ فَقَالَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَمَّا إِلَیْکَ فَلَا وَ أَمَّا إِلَی

رَبِّ الْعَالَمِینَ فَنَعَمْ فَدَفَعَ إِلَیْهِ خَاتَماً عَلَیْهِ مَکْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ وَ أَسْنَدْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی النَّارِ کُونِی بَرْداً فَاضْطَرَبَتْ أَسْنَانُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنَ الْبَرْدِ حَتَّی قَالَ وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ انْحَطَّ جبرئیل وَ جَلَسَ مَعَهُ یُحَدِّثُهُ فِی النَّارِ وَ نَظَرَ إِلَیْهِ نُمْرُودُ فَقَالَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهاً فَلْیَتَّخِذْ مِثْلَ إِلَهِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَصْحَابِ نُمْرُودَ إِنِّی عَزَمْتُ عَلَی النَّارِ أَنْ لَا تُحْرِقَهُ فَخَرَجَ عَمُودٌ مِنَ النَّارِ نَحْوَ الرَّجُلِ فَأَحْرَقَهُ وَ نَظَرَ نُمْرُودُ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی رَوْضَهًٍْ خَضْرَاءَ فِی النَّارِ مَعَ شَیْخٍ یُحَدِّثُهُ فَقَالَ لِآزَرَ یَا آزَرُ مَا أَکْرَمَ ابْنَکَ عَلَی رَبِّهِ قَالَ وَ کَانَ الْوَزَغُ یَنْفُخُ فِی نَارِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ کَانَ الضِّفْدِعُ یَذْهَبُ بِالْمَاءِ لِیُطْفِئَ بِهِ النَّارَ قَالَ وَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلنَّارِ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً لَمْ تَعْمَلِ النَّارُ فِی الدُّنْیَا ثَلَاثَهًَْ أَیَّام.

علیّ‌بن‌ابراهیم (آن وقت نمرود با قوم خود درباره‌ی ابراهیم (مشورت کرد و آن‌ها گفتند: قَالُوا لَهُ حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ دراین‌رابطه امام صادق (فرمود: همانا مشاوران نمرود در مورد ابراهیم (افراد نادان و گمراهی بودند، چون به نمرود گفتند: حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ. امّا مشاوران فرعون در مورد موسی (افرادی دانا و هدایت یافته بودند، چون به فرعون گفتند: موسی و برادرش را رها کن و مردانی را به‌سوی شهرها بفرست، تا همه‌ی ساحران دانا را گرد آورند. (اعراف/۱۱۲۱۱۱) آن‌ها ابراهیم (را حبس کردند و هیزم بسیاری جمع‌آوری نمودند، تا روزی‌که قرار بود ابراهیم (را در آتش بیفکنند فرا رسید، نمرود و سپاهیانش حاضر شدند و نمرود در برج بلندی به این مراسم نگاه می‌کرد تا ببیند، چگونه ابراهیم (در آتش می‌افتد و چون حرارت آن آتش بسیار زیاد بود، هیچ‌کس نمی‌توانست به اطرافش نزدیک شود و هر پرنده‌ای از فاصله‌ی یک فرسخی آن آتش می‌گرفت و آن‌ها نمی‌دانستند چگونه ابراهیم (را در آتش بیاندازند، ابلیس به نزدشان آمد و به آن‌ها تعلیم داد که او را در منجنیق قرار دهند و در آتش بیفکنند، وقتی ابراهیم (را در منجنیق نهادند، پدرش به نزد او آمد و سیلی به گونه‌ی او نواخت و گفت: «از عقیده‌ای که داری باز گرد». و درآن‌حال هیچ‌چیز نبود که مانع این امر شود، جز دعای او به درگاه پروردگارش، دراین‌هنگام زمین عرضه داشت: «پروردگارا بر روی زمین هیچ‌کس جز ابراهیم (تو را پرستش نمی‌کند و تو اجازه می‌دهی که او در آتش بسوزد»؟ و ملائکه نیز گفتند: «پروردگارا! ابراهیم (خلیل توست که اینک او را می‌سوزانند». خداوند عزّوجلّ فرمود: «اگر او از من درخواست نجات کند، من او را کفایت می‌کنم». و جبرئیل گفت: «پروردگارا اینک این خلیل توست که غیر از او هیچ‌کس در روی زمین تو را عبادت نمی‌کند، آیا دشمن او را بر او مسلّط می‌سازی، تا او را به آتش بسوزانند»؟ خداوند خطاب کرد: «ساکت باش، تو که مانند او بنده‌ای از بندگانم هستی از فوت او بیمناکی، لیکن من پروردگار اویم و هر زمان که اراده کنم او را نجات می‌دهم، و اگر به درگاه من دعا کند، او را اجابت می‌کنم». آن وقت ابراهیم (پروردگارش را با سوره اخلاص ندا کرد و عرضه داشت: «ای خدا، ای یگانه، ای بی‌همتا، ای بی‌نیاز مطلق، ای آنکه نه زاییده‌ای و نه زاده‌شده‌ای وای آنکه هیچ‌کس مانند تو نیست، مرا به رحمت خود از آتش نجات بده». وقتی منجنیق پرتاب شد، جبرئیل، ابراهیم (را در هوا ملاقات کرد

و گفت: «ای ابراهیم (آیا درخواستی نداری»؟ ابراهیم (گفت: «به شخص تو خیر، ولی به درگاه پروردگارم، آری». آن وقت جبرئیل به او انگشتری داد که بر آن نقش بسته بود: خدایی جز خدای یگانه نیست و محمّد (پیامبر خداست و من او را پشت و پناه خود قرار می‌دهم و به او تکیه می‌کنم و امر خود را به او وامی‌گذارم. دراین‌هنگام خداوند به آتش فرمان داد: «یا نارُ کُونِی بَرْداً». آن‌وقت از شدّت سرما دندان‌های ابراهیم (به هم می‌خورد، تا آنکه فرمود: «وَ سَلاماً». آنگاه آتش بر ابراهیم (سرد و سلامت شد و ابراهیم (خود را میان گلستانی مشاهده کرد و جبرئیل نازل شد و با او در میان آن باغ گفتگو می‌کرد، درحالی‌که اطرافشان پر از آتش بود، نمرود از بلندای برج به ابراهیم (نظر کرد و گفت: «هرکس می‌خواهد خدایی انتخاب کند باید خدایی همچون ابراهیم (برگزیند»! دراین‌هنگام فردی از بزرگان و اطرافیان نمرود گفت: «من به جانب آتش می‌روم تا ببینم چه شده که آتش نمی‌سوزاند، ناگهان شراره‌ای از آتش بر پیکر او فرود آمد و او را سوزاند». لیکن نمرود مشاهده می‌کرد که ابراهیم (در میان گلستانی با پیرمردی درحال گفتگوست، آن وقت نمرود به آزر گفت: «چقدر پسرت در نزد پروردگارش محترم و گرامی است». گفته شده که در آن روز وزغ در آتش ابراهیم (می‌دمید و قورباغه با خود آب می‌آورد تا آتش را خاموش کند. و گفته شده در اثر آن فرمان تکوینی خداوند که به آتش فرمود: کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً، آتش تا سه روز از عمل سوزاندن ساقط شده بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۰

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۲

۲

(انبیاء/ ۶۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَهَی عَنْ قَتْلِ سِتَّهًٍْ النَّحْلَهًِْ وَ النَّمْلَهًِْ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّاف… وَ أَمَّا الضِّفْدِعُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُضْرِمَتِ النَّارُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) شَکَتْ هَوَامُ الْأَرْضِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَصُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ فَلَمْ یَأْذَنِ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِشَیْءٍ مِنْهَا إِلَّا الضِّفْدِعَ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ الثُّلُثَانُ وَ بَقِیَ مِنْهُ الثُّلُث.

پیامبر (رسول خدا (از کشتن شش جانور غدقن کرد؛ زنبور عسل، مورچه، قورباغه، جغد، هدهد و پرستو. … امّا قورباغه چون آتش برا برای ابراهیم (افروختند همه‌ی خزنده‌های زمین به خدای عزّوجلّ نالیدند و اجازه خواستند که آب بر آن بریزند و خدای عزّوجلّ به هیچ‌کدام اجازه نداد جز قورباغه و دوسوّم آن‌ها سوختند و یک‌سوّمش ماندند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۲

الخصال، ج۱، ص۳۲۷

آیه قُلْنا یا نارُ کُونی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ [69]

[سرانجام او را به آتش افكندند ولى ما] گفتیم: «ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش».

کلّیات

۱

(انبیاء/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَوْمُ الْجُمُعَهًِْ یَوْمٌ قَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ.

پیامبر (روز جمعه روزیست که خداوند گفته است: یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۲

بحارا لأنوار، ج۸۶، ص۲۸۰/ مستدرک الوسایل، ج۶، ص۵۸

۲

(انبیاء/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی الْجَامِعِ بِالْکُوفَهًِْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِی عَنْ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّطَیُّرِ مِنْهُ وَ ثِقْلِهِ وَ أَیُّ أَرْبِعَاءَ هُوَ فَقَالَ (علیه السلام) آخِرُ أَرْبِعَاءَ فِی الشَّهْرِ وَ هُوَ الْمَحَاقُ وَ فِیهِ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ (علیه السلام) أَخَاهُ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی النَّارِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَضَعُوا الْمَنْجَنِیق.

امام علی (از امام حسین (روایت است که مرد شامی در مسجد جامع کوفه از امیرالمؤمنین (پرسید: «یا امیرالمؤمنین (! مرا آگاه فرما که چرا روز چهارشنبه به فال بد گرفته می‌شود و آن را روز سنگینی می‌دانند و مقصود کدام چهارشنبه است»؟ فرمود: «چهارشنبه‌ی آخر ماه که مُحاق می‌باشد (شب‌ها ماه پیدا نباشد) و در چنین روزی قابیل برادر خود هابیل را کشت و روز چهارشنبه ابراهیم (در آتش افکنده شد و در روز چهارشنبه منجنیق را نصب کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۲

الخصال، ج۲، ص۳۸۸

۳

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - حَتَّی إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یُحْرَقُ فِیهِ بَرَزَ لَهُ نُمْرُودُ وَ جُنُودُهُ وَ قَدْ بُنِیَ لَهُ بِنَاءٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ کَیْفَ تَأْخُذُهُ النَّارُ وَ وُضِعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی مَنْجَنِیقٍ وَ قَالَتِ الْأَرْضُ یَا رَبِّ لَیْسَ عَلَی ظَهْرِی أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ یُحْرَقُ بِالنَّارِ قَالَ الرَّبُّ إِنْ دَعَانِی کَفَیْتُهُ.

امام صادق (تا اینکه روز سوزاندن فرا رسید. درآن‌هنگام نمرود که برایش بنایی برپا کرده بودند تا منظره‌ی آتش‌گرفتن ابراهیم (را ببیند، به همراه سربازانش وارد شد. ابراهیم (را در منجنیق گذاشتند و زمین گفت: «پروردگارا! جز او کسی بر پشت (روی) من نیست تا تو را عبادت کند، آیا باید در آتش بسوزد»؟ خداوند فرمود: «هرگاه مرا بخواند، من او را کفایت می‌کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۴

الکافی، ج۸، ص۳۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عُمَرَ الزُّهْرِیُّ مُعَنْعَنا عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْجَنِیقٍ عُمِلَ فِی الدُّنْیَا مَنْجَنِیقٌ عُمِلَ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بِسُورِ الْکُوفَهًِْ فِی نَهَرٍ یُقَالُ لَهَا کُوثَی وَ فِی قَرْیَهًٍْ یُقَالُ لَهَا قَنْطَانَا قَالَ عَمِلَ إِبْلِیسُ الْمَنْجَنِیقَ وَ أُجْلِسَ فِیهِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ أَرَادُوا أَنْ یَرْمُوا بِهِ فِی نَارِهَا أَتَاهُ جبرئیل (علیه السلام) قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَ لَکَ حَاجَهًٌْ قَالَ مَا لِی إِلَیْکَ حَاجَهًٌْ بَعْدَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ.

امام صادق (معنعنا از امام صادق (درباره‌ی سخن خدای تعالی: قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ، نقل می‌کند که فرمود: «اوّلین منجنیقی که در دنیا ساخته شد منجنیقی است که برای ابراهیم (بر دیوار کوفه در رودخانه‌هایی که به آن «کوثی» گفته می‌شود و در روستایی به نام «قنطانا» ساخته شد. ابلیس منجنیق را ساخت و ابراهیم (در آن نشانده شد و خواستند که او را در آتش پرتاب کنند، جبرئیل آمد و گفت: «سلام و رحمت خدا و برکت‌های او بر توای ابراهیم! آیا حاجتی داری»؟ فرمود: «من بعد از آن حاجتی به تو ندارم». خدای تعالی فرمود: «قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۴

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۶/ فرات الکوفی، ص۲۶۳

۵

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَئِنْ آذَیْتِهِ لَأُعَذِّبَنَّکِ وَ قَالَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ بِهَا ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ مَا سَخُنَتْ مَاؤُهُمْ.

امام صادق (زمانی‌که حضرت ابراهیم (را [نمرودیان] در آتش انداختند، خدای عزّوجلّ به آتش وحی فرمود: «اگر به ابراهیم (اذیّتی برسانی به عزّت و جلال خودم قسم تو را عذاب می‌نمایم». چون حق تعالی وحی فرمود: یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ، تا سه روز آتش هیچ گرمی و حرارت نداشت به‎طوری که آبی به‌سبب آتش گرم نمی‌شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۴

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۸/ علل الشرایع، ج۱، ص۳۶، فیه: «آذیتیه» بدل «آذیته» / نورالثقلین

۶

(انبیاء/ ۶۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَمَّا قَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً لَمْ تَعْمَلِ النَّارُ فِی الدُّنْیَا ثَلَاثَهًَْ أَیَّام.

علیّ‌بن‌ابراهیم (هنگامی‌که خداوند آیه: کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً، را نازل فرمود، آتش به مدّت سه روز به سردی گراییده بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۴

القمی، ج۲، ص۷۲

۷

(انبیاء/ ۶۹)

الرّضا (علیه السلام) - لَمَّا وُضِعَ فِی کِفَّهًِْ الْمَنْجَنِیقِ غَضِبَ جَبْرَئِیلُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ مَا یُغْضِبُکَ یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ یَا رَبِّ خَلِیلُکَ لَیْسَ مَنْ یَعْبُدُکَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ غَیْرُهُ سَلَّطْتَ عَلَیْهِ عَدُوَّکَ وَ عَدُوَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ اسْکُتْ إِنَّمَا یَعْجَلُ الْعَبْدُ الَّذِی یَخَافُ الْفَوْتَ مِثْلُکَ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّهُ عَبْدِی آخُذُهُ إِذَا شِئْتُ قَالَ فَطَابَتْ نَفْسُ جَبْرَئِیلَ فَالْتَفَتَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فَقَالَ هَلْ لَکَ مِنْ حَاجَهًٍْ فَقَالَ أَمَّا إِلَیْکَ فَلَا فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عِنْدَهَا خَاتَماً فِیهِ سِتَّهًُْ أَحْرُفٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِلَیْهِ أَنْ تَخَتَّمْ بِهَذَا الْخَاتَمِ فَإِنِّی أَجْعَلُ النَّارَ عَلَیْکَ بَرْداً وَ سَلاماً.

امام رضا (چون حضرت ابراهیم (را در منجنیق نهادند، جبرئیل غضب کرد. از جانب خدا وحی شد: «برای چه خشمگینی»؟ عرض کرد: «پروردگارا دوست تو که در همه‌ی روی زمین غیر از او کسی عبادت تو نمی‌کند، زیردست دشمن تو و دشمن خود واقع شده است». جواب آمد: «خاموش باش. بنده‌ای چون تو ترس دارد که فرصت از دست برود، امّا من هر وقت بخواهم نجاتش می‌دهم». جبرئیل شادمان شد سپس رو کرد به ابراهیم (و گفت: «حاجتی داری»؟ فرمود: «آری، امّا نه از تو». آنگاه خداوند انگشتری برای او فرستاد که شش کلمه در آن نوشته بود؛ٍ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللهِ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی إِلَی اللهِ؛ کار خود به خدا واگذار کردم، خدا مرا بس است. وحی شد: «این انگشتر را در دست کن که من آتش را برای تو سرد و سلامت خواهم کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۴

أمالی للصدوق، ص۴۵۷ / نورالثقلین

۸

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَدْرِی مَا کَانَ قَمِیصُ یُوسُفَ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَمَّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) بِثَوْبٍ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّهًِْ فَأَلْبَسَهُ إِیَّاهُ فَلَمْ یَضُرَّهُ مَعَهُ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ.

امام صادق (مفضّل گوید: «از امام صادق (شنیدم که می‌فرمود: «آیا می‌دانی پیراهن یوسف (چیست»؟ گفتم: «نه». فرمود: «وقتی آتش برای ابراهیم (بر افروخته شد، جبرئیل با پیراهنی به‌سوی او نازل شد و آن را به او پوشاند؛ در نتیجه با وجود آن، گرما و سرمایی آسیب نرساند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۶

الکافی، ج۱، ص۲۳۲ / نورالثقلین

۹

(انبیاء/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَ نُمْرُودَ الْجَبَّارَ لَمَّا أَلْقَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ نَزَلَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلُ بِقَمِیصٍ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ طِنْفِسَهًٍْ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَأَلْبَسَهُ الْقَمِیصَ وَ أَقْعَدَهُ عَلَی الطِّنْفِسَهًِْ وَ قَعَدَ مَعَهُ یُحَدِّثُهُ.

پیامبر (زمانی‌که ابراهیم (در آتش افکنده شد، جبرئیل با پیراهنی بهشتی نازل شد و زیر اندازی از بهشت برای ابراهیم (آورد و آن لباس را بر تن او پوشاند و او را بر فرش بهشتی نشانید و همراه او در آتش نشست و مشغول گفتگو شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۶

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۲۴ / نورالثقلین

۱۰

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - إنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَمَّا کَسَرَ أَصْنَامَ نُمْرُودَ أَمَرَ بِهِ نُمْرُودُ فَأُوثِقَ وَ عَمِلَ لَهُ حَیْراً وَ جَمَعَ لَهُ فِیهِ الْحَطَبَ وَ أَلْهَبَ فِیهِ النَّارَ ثُمَّ قَذَفَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ لِتُحْرِقَهُ ثُمَّ اعْتَزَلُوهَا حَتَّی خَمَدَتِ النَّارُ ثُمَّ أَشْرَفُوا عَلَی الْحَیْرِ فَإِذَا هُمْ بِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) سَلِیماً مُطْلَقاً مِنْ وَثَاقِهِ فَأُخْبِرَ نُمْرُودُ خَبَرَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْفُوا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنْ بِلَادِهِ وَ أَنْ یَمْنَعُوهُ مِنَ الْخُرُوجِ بِمَاشِیَتِهِ وَ مَالِهِ فَحَاجَّهُمْ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) عِنْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتُمْ مَاشِیَتِی وَ مَالِی فَإِنَّ حَقِّی عَلَیْکُمْ أَنْ تَرُدُّوا عَلَیَّ مَا ذَهَبَ مِنْ عُمُرِی فِی بِلَادِکُمْ وَ اخْتَصَمُوا إِلَی قَاضِی نُمْرُودَ فَقَضَی عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَنْ یُسَلِّمَ إِلَیْهِمْ جَمِیعَ مَا أَصَابَ فِی بِلَادِهِمْ وَ قَضَی عَلَی أَصْحَابِ نُمْرُودَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مَا ذَهَبَ مِنْ عُمُرِهِ فِی بِلَادِهِمْ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ نُمْرُودُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یُخَلُّوا سَبِیلَهُ وَ سَبِیلَ مَاشِیَتِهِ وَ مَالِهِ وَ أَنْ یُخْرِجُوهُ وَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ بَقِیَ فِی بِلَادِکُمْ أَفْسَدَ دِینَکُمْ وَ أَضَرَّ بِآلِهَتِکُم.

امام صادق (چون ابراهیم (بت‌های نمرود را شکست، نمرود دستور داد تا او را دربند کردند و به زندان افکندند و یک گودی برای او ساختند و هیزم در آن فراهم کرد و آتش در آن افروخت و ابراهیم (را در آن آتش انداخت تا او را بسوزاند و وقتی او را در آن افکندند به کناری رفتند و صبر کردند تا آن آتش خاموش شد و چون سر به آن گودی کردند ولی دیدند ابراهیم (سالم است و از بند هم آزاد شده و گزارش حال او را به نمرود دادند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۶

الکافی، ج۸، ص۳۷۱ / نورالثقلین

۱۱

(انبیاء/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِب (علیه السلام) … قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) قَدْ أَسْلَمَهُ قَوْمُهُ إِلَی الْحَرِیقِ فَصَبَرَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلاماً فَهَلْ فَعَلَ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا نَزَلَ بِخَیْبَرَ سَمَّتْهُ الْخَیْبَرِیَّهًُْ فَصَیَّرَ اللَّهُ السَّمَّ فِی جَوْفِهِ بَرْداً وَ سَلَاماً إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِهِ فَالسَّمُّ یُحْرِقُ إِذَا اسْتَقَر.

امام علی (از امام حسین (روایت است، مرد شامی از امیرالمؤمنین (در مسجد جامع کوفه پرسید: «ابراهیم (را قومش در آتش انداختند و صبر کرد خداوند آتش را بر او سرد و سلامت قرار داد آیا چنین کاری را نسبت به محمّد (کرده‌اند»؟ امیرالمؤمنین (فرمود: «صحیح است حضرت محمّد (وقتی وارد خیبر شد، زنی خیبری او را مسموم کرد، خداوند سمّ را در اندرون بدنش سرد و سلامت قرار داد تا هنگام اجلش. سمّ وقتی در داخل بدن قرار گیرد می‌سوزاند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۶

الإحتجاج، ج۱، ص۲۱۴ / نورالثقلین

۱۲

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌الْفَضْلِ الْهَاشِمِیُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقَ (علیه السلام) عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) لَمَّا رَأَی حِبَالَهُمْ وَ عِصِیَّهُمْ کَیْفَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً وَ لَمْ یُوجِسْهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) حِینَ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ قُذِفَ بِهِ فِی النَّارِ فَقَالَ (علیه السلام) إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حِینَ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ کَانَ مُسْتَنِداً إِلَی مَا فِی صُلْبِهِ مِنْ أَنْوَارِ حُجَجِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَمْ یَکُنْ مُوسَی (علیه السلام) کَذَلِکَ فَلِهَذَا أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً وَ لَمْ یُوجِسْهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام).

امام صادق (اسماعیل‌بن‌فضل گوید: از امام صادق (در مورد موسی‌بن‌عمران (سؤال کردم: «چگونه موسی (با مشاهده‌ی تکان‌خوردن عصاهای آنان به شکل مارهایی احساس ترس کرد، امّا ابراهیم (هنگامی‌که در منجنیق گذاشته شد و به آتش پرتاب شد، هیچ ترسی به خود راه نداد»؟ ایشان پاسخ داد: «هنگامی‌که ابراهیم (در منجنیق گذاشته شد و به‌سوی آتش پرتاب شد، به انوار حجّت‌های خداوند عزّوجلّ که در پشت او قرار داشت، تکیه داده بود، امّا موسی (این چنین نبود. به همین خاطر احساس ترس نمود و ابراهیم (هیچ ترسی در درون خود احساس نکرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۶

البرهان

۱۳

(انبیاء/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عُمَرَ‌بْنِ‌إِبْرََاهِیمَ الْأَوْسِیِّ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) لِجَبْرَئِیلَ: أَنْتَ مَعَ قُوَّتِکَ هَلْ عَیِیتَ قَطُّ یَعْنِی أَصَابَکَ تَعَبٌ وَ مَشَقَّّهًٌْ؟ قَالَ: نَعَمْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: یَوْمَ أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فِی النَّارِ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیَّ أَنْ أَدْرِکْهُ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَئِنْ سَبَقَکَ إِلَی النَّارِ لَأَمْحُوَنَّ اسْمَکَ مِنْ دِیوَانِ الْمَلَائِکَهًِْ فَنَزَلْتُ إِلَیْهِ بِسُرْعَهًٍْ وَ أَدْرَکْتُهُ بَیْنَ النَّارِ وَ الْهَوَاءِ فَقُلْتُ: یَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) هَلْ لَکَ حَاجَهًٌْ؟ قَالَ: إِلَی اللَّهِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِلَیْکَ فَلَا. وَ الثَّانِیَهًَْ: حِینَ أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) بِذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) أَوْحَی اللهُ إِلَیَّ أَنْ أَدْرِکْهُ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَئِنْ سَبَقَتْکَ السِّکِّینُ إِلَی حَلْقِهِ لَأَمْحُوَنَّ اسْمَکَ مِنْ دِیوَانِ الْمَلَائِکَهًِْ فَنَزَلْتُ بِسُرْعَهًٍْ حَتَّی حَوَّلْتُ السِّکِّینَ وَ قَلَّبْتُهَا فِی یَدِهِ وَ أَتَیْتُهُ بِالْفِدَاءِ. وَ الثَّالِثَهًَْ: حِینَ رُمِیَ یُوسُفُ (علیه السلام) فِی الْجُبِّ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیَّ یَا جَبْرَائِیلُ أَدْرِکْهُ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی إِنْ سَبَقَکَ إِلَی قَعْرِ الْجُبِّ لَأَمْحُوَنَّ اسْمَکَ مِنْ دِیوَانِ الْمَلَائِکَهًِْ فَنَزَلْتُ إِلَیْهِ بِسُرْعَهًٍْ وَ أَدْرَکْتُهُ إِلَی الْفَضَاءِ وَ رَفَعْتُهُ إِلَی الصَّخْرَهًِْ الَّتِی کَانَتْ فِی قَعْرِ الْجُبِّ وَ أَنْزَلْتُهُ عَلَیْهَا سَالِماً فَعَیِیتُ وَ کَانَ الْجُبُّ مَأْوَی الْحَیَّاتِ وَ الْأَفَاعِیِّ فَلَمَّا حَسَّتْ بِهِ قَالَتْ کُلُّ وَاحِدَهًٍْ لِصَاحِبَتِهَا إِیَّاکَ أَنْ تَتَحَرَّکِی فَإِنَّ نَبِیّاً کَرِیماً أُنْزِلَ بِنَا وَ حَلَّ بِسَاحَتِنَا فَلَمْ تَخْرُجْ وَاحِدَهًٌْ مِنْ وَکْرِهَا إِلَّا الْأَفَاعِیُّ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ وَ أَرَادَتْ لَدْغَهُ فَصِحْتُ بِهِنَّ صَیْحَهًًْ صَمَّتْ آذَانُهُنَّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

پیامبر (عمربن‌ابراهیم اوسی گوید: رسول خدا (به جبرئیل گفت: «ای جبرئیل! آیا تو با این توانایی و نیرویت، تا به حال دچار خستگی و مشقّت شده‌ای»؟ او گفت: «آری، ای محمّد (! این امر سه‌بار برای من اتّفاق افتاده است؛ روزی که ابراهیم (در آتش افکنده شد، خداوند تبارک‌وتعالی به من امر کرد که او را بگیرم و سوگند به عزّت و عظمتش یاد کرد که اگر او زودتر از تو وارد آتش شود، اسمت را از دفتر فرشتگان پاک می‌کنم، و من هم به‌سرعت به‌سوی او رفتم، و او را بین آتش و هوا دریافت کردم، و گفتم: «ای ابراهیم (! آیا حاجتی داری»؟ او گفت: «آری، ولی به خداوند، نه به تو». و بار دوّم، زمانی بود که به ابراهیم (امر شد که فرزندش اسماعیل (را ذبح کند و خداوند به من دستور داد که او را دریابم و به عزّت و عظمتش سوگند یاد کرد که اگر چاقو را بر حلقش بگذارد، اسمت را از دفتر فرشتگان پاک خواهم نمود. سپس به‌سرعت پایین آمدم و چاقو را برعکس گرداندم و آن را در دستش در جهت مخالف قرار دادم و فدیه‌ی ذبح اسماعیل (را به او دادم. سوّم، زمانی‌که یوسف (در چاه انداخته شد. در آن زمان خداوند به من دستور داد که او را دریابم و به عزّت و عظمتش سوگند یاد کرد که اگر قبل از رسیدنت به ته چاه برسد، اسمت را از دفتر فرشتگان پاک خواهم نمود. سپس به‌سرعت نزد او رفتم و او را در فضا گرفتم و بر روی صخره‌ای که در ته چاه بود نشاندم و او را به سلامت بر آن فرود آوردم و در اثر این‌کار دچار خستگی شدم. چاه نیز جایگاه مارها و افعی‌ها بود. هنگامی‌که آن‌ها بدین امر پی بردند، هریک از آن‌ها به دیگری گفت: «مبادا که حرکت کنی، همانا پیامبری گرامی نزد ما آمده و در ساحت ما جای گرفته است. و هیچ‌یک از آنان جز افعی‌ها از منزلگاه خود خارج نشدند. افعی‌ها خواستند که یوسف (را نیش بزنند، امّا من بر سر آنان فریادی زدم که گوششان را تا روز قیامت کر کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۸

البرهان

۱۴

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی الْقَائِمِ (علیه السلام) عَلَی ظَهْرِ النَّجَفِ رَکِبَ فَرَساً أَدْهَمَ أَبْلَق… فَإِذَا نَشَرَ رَایَهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) انْحَطَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ مَلَکاً کُلُّهُمْ یَنْظُرُونَ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ هُمُ الَّذِینَ کَانُوا مَعَ نُوحٍ (علیه السلام) فِی السَّفِینَهًِْ وَ الَّذِینَ کَانُوا مَعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حَیْثُ أُلْقِیَ فِی النَّار.

امام صادق (ابان‌بن‌تغلب گوید: امام صادق (فرمود: «… و چون [قائم (] پرچم رسول خدا (را برافرازد سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان بر وی فرود آید و همگی آن¬ها بر قائم (بنگرند، آنان کسانی هستند که همراه نوح (در کشتی بودند و همراه ابراهیم خلیل (بودند، آنگاه که در آتش افکنده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۸

بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۳۰۵ / نورالثقلین

دعای حضرت ابراهیم

۱

(انبیاء/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - فَذَکَرَ أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مَرْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ دُعَاءَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یَوْمَئِذٍ کَانَ یَا أَحَدُ (یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ) یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی کَفَیْتُ فَقَالَ لِلنَّارِ کُونِی بَرْداً قَالَ فَاضْطَرَبَتْ أَسْنَانُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنَ الْبَرْدِ حَتَّی قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ انْحَطَّ جبرئیل وَ إِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُحَدِّثُهُ فِی النَّارِ قَالَ نُمْرُودُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهاً فَلْیَتَّخِذْ مِثْلَ إِلَهِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) قَالَ فَقَالَ عَظِیمٌ مِنْ عُظَمَائِهِمْ إِنِّی عَزَمْتُ عَلَی النَّارِ أَنْ لَا تُحْرِقَهُ قَالَ فَأَخَذَ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ نَحْوَهُ حَتَّی أَحْرَقَهُ قَالَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ خَرَجَ مُهَاجِراً إِلَی الشَّامِ هُوَ وَ سَارَهًُْ وَ لُوطٌ.

امام صادق (ابان از محمّدبن‌مروان، از فردی، از امام باقر (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «دعای ابراهیم (در آن روز عبارت بود از: یَا أَحَدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ». سپس گفت: «به خدا توکّل نمودم». پروردگار متعال فرمود: «من تو را کفایت کردم». و آنگاه به آتش دستور داد: کُونِی بَرْدًا، و با گفتن این عبارت، دندان‌های ابراهیم (شروع به لرزیدن نمود تا اینکه خداوند فرمود: وَسَلَامًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ. و جبرئیل (فرود آمد و به همراه ابراهیم (

در آتش نشست و شروع به صحبت نمود. نمرود گفت: «هرکس می‌خواهد خدایی برگزیند، باید خدایی مثل خدای ابراهیم (را انتخاب کند». سپس یکی از افراد صاحب‌مقام نمرود گفت: «من اراده کرده‌ام که آتش او را نسوزاند». نمرود نیز تکّه‌ای آتش گرفت و به سمتش کشانید و او را سوزاند، و بعد از این ماجرا، لوط (به او ایمان آورد و همراه او و ساره به شام مهاجرت نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۴۸

الکافی، ج۸، ص۳۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) عَنْ جبرئیل قَالَ لَمَّا أَخَذَ نُمْرُودُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لِیُلْقِیَهُ فِی النَّارِ قُلْتُ یَا رَبِّ عَبْدُکَ وَ خَلِیلُکَ لَیْسَ فِی أَرْضِکَ أَحَدٌ یَعْبُدُکَ غَیْرُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هُوَ عَبْدِی آخُذُهُ إِذَا شِئْتُ وَ لَمَّا أُلْقِیَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی النَّارِ تَلَقَّاهُ جبرئیل فِی الْهَوَاءِ وَ هُوَ یَهْوِی إِلَی النَّارِ فَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَکَ حَاجَهًٌْ فَقَالَ أَمَّا إِلَیْکَ فَلَا وَ قَالَ یَا اللَّهُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ نَجِّنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی النَّارِ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ.

پیامبر (پیامبر (از جبرئیل [نقل می‌کند که] گفت: «وقتی نمرود، ابراهیم (را دستگیر کرد تا در آتش بیندازد، عرض کردم: پروردگارا! بنده‌ی تو و دوست توست؛ در روی زمین غیر از او کسی‌که تو را عبادت کند، وجود ندارد». خدای تعالی فرمود: «او بنده‌ی من است وقتی‌که بخواهم، او را می‌گیرم» و هنگامی‌که ابراهیم (در آتش انداخته شد، جبرئیل در هوا درحالی‌که او در آتش سقوط می‌کرد به استقبال او آمد و گفت: «ای ابراهیم (! حاجتی داری»؟ گفت: «امّا به تو، پس حاجتی ندارم». و گفت: «یَا أَحَدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ؛ به رحمتت مرا از آتش نجات بده»! در نتیجه خداوند به آتش وحی فرمود: «کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۰

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۹/ نورالثقلین

۳

(انبیاء/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) لَمَّا أُلْقِیَ فِی النَّارِ قَالَ اللَّهُمَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أَنْجَیْتَنِی مِنْهَا فَجَعَلَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلاماً.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: رسول خدا (فرمود: «زمانی‌که ابراهیم (در آتش انداخته شد، گفت: خداوندا! به حقّ محمّد (و خاندانش (از تو می‌خواهم که مرا از آتش نجات بدهی. و خداوند نیز آتش را برایش سرد و سالم گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۰

الخصال (للصدوق)، ص۲۱۸ / نورالثقلین/ البرهان

ابتدای آفرینش

۱

(انبیاء/ ۶۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ کَیْفَ ابْتُدِئَ الْخَلْقُ لَمَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ قَالَ کُنْ مَاءً عَذْباً أَخْلُقْ مِنْکَ جَنَّتِی وَ أَهْلَ طَاعَتِی وَ کُنْ مِلْحاً أُجَاجاً أَخْلُقْ مِنْکَ نَارِی وَ أَهْلَ مَعْصِیَتِی ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَامْتَزَجَا فَمِنْ ذَلِکَ صَارَ یَلِدُ الْمُؤْمِنُ الْکَافِرَ وَ الْکَافِرُ الْمُؤْمِنَ ثُمَّ أَخَذَ طِینَهًًْ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَعَرَکَهُ عَرْکاً شَدِیداً فَإِذَا هُمْ کَالذَّرِّ یَدِبُّونَ فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْیَمِینِ إِلَی الْجَنَّهًِْ بِسَلَامٍ وَ قَالَ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ إِلَی النَّارِ وَ لَا أُبَالِی ثُمَّ أَمَرَ نَاراً فَأُسْعِرَتْ فَقَالَ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ أُدْخُلُوهَا فَهَابُوهَا وَ قَالَ لِأَصْحَابِ الْیَمِینِ أُدْخُلُوهَا فَدَخَلُوهَا فَقَالَ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً فَکَانَتْ بَرْداً وَ سَلَاماً فَقَالَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ یَا رَبِّ أَقِلْنَا قَالَ قَدْ أَقَلْتُکُمْ فَادْخُلُوهَا فَذَهَبُوا فَهَابُوهَا فَثَمَّ ثَبَتَتِ الطَّاعَهًُْ وَ الْمَعْصِیَهًُْ وَ لَا یَسْتَطِیعُ هَؤُلَاءِ أَنْ یَکُونُوا مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَا هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ.

امام باقر (زراره نقل می‌کند: امام باقر (فرمود: «اگر مردم از آغاز آفرینش باخبر بودند، حتی دو نفر از آنان با هم اختلاف نمی-ورزیدند. به راستی، خدای عزّوجلّ پیش از آفرینش خلق فرمود: «ای آب، شیرین و گوارا باش تا از تو بهشت خود و فرمانبرانم را بیافرینم؛ ای آب، شور و تلخ باش تا از تو، دوزخ خود و نافرمانانم را بیافرینم». آنگاه به آن‌ها فرمود تا با هم درآمیختند؛ از این رو مؤمن، کافر می¬زاید و کافر، فرزند مؤمن. سپس، مشتی خاک از روی زمین برگرفت و آن را سخت مالید و سایید و ناگاه آنان مانند مورچه به جنبش درآمدند؛ آنگاه خطاب به اصحاب یمین فرمود: «به سلامتی به سوی بهشت بروید». و به اصحاب شمال فرمود: «به سوی دوزخ بشتابید که من باکی از این کار ندارم». سپس دستور داد تا آتشی افروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: «در آن وارد شوید». و آنان از آتش ترسیدند؛ به اصحاب یمین فرمود: «در آتش وارد شوید». و آنان درون آتش رفتند؛ و او به آتش فرمود: «سرد و سلامت باش». و سرد و سلامت شد. اصحاب شمال گفتند: «پروردگارا، از ما بازگیر». فرمود: «از شما بازگرفتم، پس به آتش وارد شوید». و آنان کنار آتش رفتند و از آن ترسیدند. در آنجا بود که طاعت و معصیت هر گروه به ثبت رسید و از آن پس، نه فرمانبران می¬توانند از نافرمانان شوند و نه اینان می¬توانند از زمره فرمانبران گردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۰

بحارا لأنوار، ج۶۴، ص۹۳

مصداق

۱

(انبیاء/ ۶۹)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) لِأَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ یُقْتَلَ إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قَالَ لِی یَا بُنَیَّ إِنَّکَ سَتُسَاقُ إِلَی الْعِرَاقِ وَ هِیَ أَرْضٌ قَدِ الْتَقَی بِهَا النَّبِیُّونَ وَ أَوْصِیَاءُ النَّبِیِّینَ (وَ هِیَ أَرْضٌ تُدْعَی عَمُورَا وَ إِنَّکَ تُسْتَشْهَدُ بِهَا وَ یُسْتَشْهَدُ مَعَکَ جَمَاعَهًٌْ مِنْ أَصْحَابِکَ لَا یَجِدُونَ أَلَمَ مَسِّ الْحَدِیدِ وَ تَلَا قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْرَاهِیمَ یَکُونُ الْحَرْبُ بَرْداً وَ سَلَاماً عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِمْ فَأَبْشِرُوا فَوَ اللَّهِ لَئِنْ قَتَلُونَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَی نَبِیِّنَا.

امام باقر ( از امام محمّد باقر (روایت است که فرمود: «امام حسین (قبل از اینکه کشته شود به اصحاب خود فرمود: «پیغمبر خدا (به من فرمود: ای پسر عزیزم! تو به‌زودی به‌سوی عراق رانده خواهی شد. زمین عراق همان زمینی است که پیامبران (و اوصیای آنان در آن با یکدیگر ملاقات کردند. آن زمین را عمور می‌خوانند. تو در آن زمین شهید خواهی شد و گروهی هم با تو شهید می‌شوند که درد نیزه و شمشیر را احساس نمی‌کنند. سپس این آیه را تلاوت کرد؛ قُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ، جنگ برای تو و یارانت سرد و سلامت خواهد شد». سپس امام حسین (به اصحاب خود فرمود: «مژده باد بر شما، گرچه دشمنان ما را می‌کشند ولی ما بر پیامبر خود (وارد خواهیم شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۲

بحارا لأنوار، ج۴۵، ص۸۰/ بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۶۱/ الخرایج و الجرایح، ج۲، ص۸۴۸

آیه وَ أَرادُوا بِهِ کَیْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرینَ [70]

آن‌ها خواستند برای ابراهیم نقشه‌ی [خطرناكى] بکشند، ولی ما آن‌ها را زیان‌کارترین مردم قرار دادیم.

۱

(انبیاء/ ۷۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَجَعَلْناهُمْ الْأَخْسُرِینَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَلَّطَ عَلَی نُمْرُودَ وَ خَیْلِهِ الْبَعُوضَ حَتَّی أَخَذَتْ لُحُومَهُمْ وَ شَرِبَتْ دِمَاؤَهُمْ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَهًٌْ فِی دِمَاغِهِ حَتَّی أَهْلَکَتْهُ. وَ الْمَعْنَی أَنَّهُمْ کادُوا بِسُوءٍ فَانْقَلَبَ عَلَیْکُمْ ذَلِکَ.

ابن‌عبّاس (فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرینَ، و آن زیان‌کارترین قراردادن آن‌ها به این بود که خدای تعالی پشه را بر نمرود و لشگرش مسلّط کرد تا اینکه گوشتشان را گرفت و خونشان را خورد و یکی از پشه‌ها در مغزش قرار گرفت تا او را نابود کرد و معنای آیه اینکه آن‌ها برای او نقشه کشیدند؛ خواستند نقشه‌ی بدی برای او بکشند ولی آن [نقشه‌ی بد] به خودشان بازگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۲

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۴۸

آیه وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَی الْأَرْضِ الَّتی بارَکْنا فی‌ها لِلْعالَمینَ [71]

و او و لوط را به آن سرزمین که آن را برای همه‌ی جهانیان پربرکت ساختیم [سرزمين شام] نجات دادیم.

۱

(انبیاء/ ۷۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بارَکْنا فِی‌ها لِلْعالَمِینَ إِلَی الشَّامِ وَ سَوَادِ الْکُوفَهًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ نَجَّیْناهُ وَ لُوطاً إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بارَکْنا فِی‌ها لِلْعالَمِینَ، باید در نظر داشت که سرزمین موعود همان شام و اطراف کوفه می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۲

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۲

آیه وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا صالِحینَ [72]

و اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیدیم و همه‌ی آنان را افرادی صالح قرار دادیم.

۱

(انبیاء/ ۷۲)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا مَعَ الرِّضَا (علیه السلام) … فَدَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی (علیه السلام) فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ النَّاسِ فِیهِ (أَمْرُ الْإِمَامَهًِْ) فَتَبَسَّمَ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ… أَمْرُ الْإِمَامَهًِْ مِنْ تَمَامِ الدِّینِ وَ لَمْ یَمْضِ حَتَّی بَیَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِیلَهُمْ وَ تَرَکَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِیّاً (علیه السلام) عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَکَ لَهُمْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهًُْ إِلَّا بَیَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمْ یُکْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِهِ هَلْ یَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَهًِْ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّهًِْ فَیَجُوزَ فِیهَا اخْتِیَارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَهًَْ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَی مَکَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ یَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ یَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ یُقِیمُوا إِمَاماً بِاخْتِیَارِهِمْ إِنَّ الْإِمَامَهًَْ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الْخَلِیلَ بَعْدَ النُّبُوَّهًِْ وَ الْخُلَّهًِْ مَرْتَبَهًًْ ثَالِثَهًًْ وَ فَضِیلَهًًْ شَرَّفَهُ بِهَا وَ أَشَادَ بِهَا ذِکْرَهُ فَقَالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً فَقَالَ الْخَلِیلُ سُرُوراً بِهَا وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِمَامَهًَْ کُلِّ ظَالِمٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ صَارَتْ فِی الصَّفْوَهًِْ ثُمَّ أَکْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِأَنْ جَعَلَهَا فِی ذُرِّیَّتِهِ أَهْلِ الصَّفْوَهًِْ وَ الطَّهَارَهًِْ فَقَالَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلًّا جَعَلْنا صالِحِینَ\* وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِین فَلَمْ تَزَلْ فِی ذُرِّیَّتِهِ یَرِثُهَا بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّی وَرَّثَهَا اللَّهُ تَعَالَی النبی (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَی إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِین.

امام رضا (عبدالعزیزبن‌مسلم گوید: من شرفیاب حضور آقای خود امام رضا (شدم و بررسی‌های مردم را در امر امامت به عرض او رسانیدم، تبسّمی کرد و فرمود: … «امر امامت از کمال دین است. پیغمبر (از دنیا نرفت مگر آنکه برای مردم همه‌ی معالم دین آن‌ها را بیان کرد و راه آنان را بر ایشان روشن ساخت و آن‌ها را بر جادّه‌ی حق واداشت و علی (را برای آن‌ها رهبر و پیشوا ساخت و از چیزی که مورد نیاز امّت باشد صرف‌نظر نکرد تا آن را بیان نمود، هرکه گمان برد که خدا دینش را کامل نکرده کتاب خدا را رد کرده است و هرکه کتاب خدا را رد کند کافر است بدان، آیا قدر و موقعیّت امامت را در میان امّت می‌دانند تا اختیار و انتخاب آنان در آن روا باشد، به‌راستی امامت اندازه‌ای فراتر و مقامی والاتر و موقعی بالاتر و آستانی منیع‌تر و عمقی فروتر از آن دارد که مردم

با عقل خود بدان رسند یا با رأی و نظر خود آن را درک کنند یا به انتخاب خود امامی بگمارند. امامت مقامی است که حضرت ابراهیم (پس از آنکه مقام نبوّت و خلّت را پابرجا کرد بدان رسید، این امامت سوّمین درجه و فضیلتی بود که خدایش او را بدان مشرّف کرد و نامش را به‌وسیله‌ی آن بلند نمود و فرمود: به‌درستی که من تو را برای مردم امام نمودم. (بقره/۱۲۴)». خلیل از شادمانی به خداوند عرض کرد: «و از ذریّه و نژاد من هم؟ . (بقره/۱۲۴)». خدای تبارک‌وتعالی فرمود: «عهد و فرمان من به دست ظالمان نخواهد رسید. (بقره/۱۲۴)». این آیه، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرد و آن را مخصوص برگزیدگان پاک ساخت. سپس خدای عزّوجلّ او را گرامی داشت و امامت را در ذرّیّه و نژاد برگزیده‌ی او نهاد و فرمود: «وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلًّا جَعَلْنا صالِحِینَ؛ «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِین». این امامت همیشه در ذرّیّه‌ی او بود و از هم ارث می‌بردند قرن‌به‌قرن تا پیغمبر (رسید و خداوند فرمود: «به راستی سزاوارترین مردم به ابراهیم پیروان اویند و همین پیغمبر و کسانی‌که گرویدند و خدا ولیّ مؤمنان است. (آل عمران/۶۸)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۲

الکافی، ج۱، ص۱۹۸/ بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۱۲۰/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۱۶/ الغیبهًْ للنعمانی، ص۲۱۶/ کمال الدین، ج۲، ص۶۷۵/ معانی الأخبار، ص۹۶/ نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۷۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - نافِلَةً قَالَ وَلَدُ وَلَدٍ وَ هُوَ یَعقُوبُ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور، فرزندِ فرزند است که همان یعقوب (می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۴

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۹۳/ القمی، ج۲، ص۷۲/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۱۱۵/ معانی الأخبار، ص۲۲۴/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدینَ [73]

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، [مردم را] هدایت می‌کردند و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آن‌ها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می‌کردند.

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما، [مردم را] هدایت می‌کردند

۱ -۱

(انبیاء/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْأَئِمَّهًَْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِمَامَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَا بِأَمْرِ النَّاسِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَ حُکْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُکْمِهِمْ قَالَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ یُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُکْمَهُمْ قَبْلَ حُکْمِ اللَّهِ وَ یَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافَ مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

امام صادق (همانا ما دو نوع امام در قرآن داریم؛ یکی کسانی هستند که: وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، و با فرمان خداوند هدایت می‌کنند، نه با فرمان خودشان، و فرمان و حکم خداوند را مقدّم بر فرمان و حکم خود قرار می‌دهند. نوع دوّم کسانی هستند که: و آنان [فرعونیان] را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند. (قصص/۴۱). و فرمان و حکم خود را بر فرمان و حکم خداوند مقدّم می‌کنند و برخلاف آنچه در کتاب خدا هست، براساس هوی و هوس خود عمل می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۴

الکافی، ج۱، ص۲۱۶/ الاختصاص، ص۲۱/ بصایرالدرجات، ص۳۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الدُّنْیَا لَا تَکُونُ إِلَّا وَ فِیهَا إِمَامَانِ بَرٌّ وَ فَاجِرٌ فَالْبَرُّ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَالَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَهًِْ لا یُنْصَرُونَ.

امام صادق (در دنیا پیوسته دو امام وجود دارد؛ نیکوکار و تبهکار. امام نیکوکار کسی است که این آیه می‌فرماید: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا، امّا پیشوای تبهکار؛ این آیه اشاره به اوست: و آنان [فرعونیان] را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد! . (قصص/۴۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۵۷/ بصایرالدرجات، ص۳۲

۱ -۳

(انبیاء/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِوَلَایَهًِْ الْأَئِمَّهًِْ الَّذِینَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَلَایَتِهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ وَ الَّذِینَ نَهَی اللَّهُ عَنْ وَلَایَتِهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ وَ هُمْ أَئِمَّهًُْ الضَّلَالَهًِْ الَّذِینَ قَضَی اللَّهُ أَنْ یَکُونَ لَهُمْ دُوَلٌ فِی الدُّنْیَا عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یَعْمَلُونَ فِی دُولَتِهِمْ بِمَعْصِیَهًِْ اللَّهِ وَ مَعْصِیَهًِْ رَسُولِهِ لِیَحِقَّ عَلَیْهِمْ کَلِمَهًُْ الْعَذَاب.

امام صادق (چون خداوند دستور به پیروی از ائمّه (داده که در این آیه به آن‌ها تصریح می‌نماید: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا، این‌هایند که ولایت و اطاعت آن‌ها لازم است. کسانی که اطاعت و ولایت آن‌ها نهی شده پیشوایان ضلالت و گمراهی هستند؛ آن‌هایی که مقدّر شده در دنیا مدّتی فرمانروایی بر اولیای خدا، ائمّه‌ی طاهرین (از آل محمّد (داشته باشند که درحال فرمانروایی خود به معصیت خدا و پیامبر (مشغول می‌شوند و عذاب بر آن‌ها لازم می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۶

الکافی، ج۸، ص۱۳/ بحارا لأنوار، ج۷۵، ص۲۲۳

۱ -۴

(انبیاء/ ۷۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَعْنِی الْأَئِمَّهًَْ (مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) یُوحَی إِلَیْهِمْ بِالرَّوْحِ فِی صُدُورِهِمْ.

امام باقر (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا؛ منظور از آن امامانی است که از نسل فاطمه (می‌باشند و خداوند با دمیدن روح در سینه‌هایشان به آنان وحی می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۲/ البرهان

۱ -۵

(انبیاء/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - لَا یَصْلُحُ النَّاسَ إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ وَ إِمَامٌ فَاجِرٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ قَالَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النَّار.

امام صادق (به صلاح مردم نیست مگر دو پیشوا؛ امام عادل و امام فاجر. خداوند در این آیه می‌فرماید: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا. و فرموده: و آنان [فرعونیان] را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می‌کنند. (قصص/۴۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۵۷/ بصایرالدرجات، ص۳۳

۱ -۶

(انبیاء/ ۷۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن زَیْدِ‌بْنِ‌علی (علیه السلام) قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ جَابِرُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ فَبَیْنَمَا هُوَ یُحَدِّثُهُ إِذْ خَرَجَ أَخِی مُحَمَّدٌ (علیه السلام) مِنْ بَعْضِ الْحُجَرِ فَأَشْخَصَ جَابِرٌ بِبَصَرِهِ نَحْوَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا غُلَامُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ شَمَائِلُ کَشَمَائِلِ رسول الله (صلی الله علیه و آله) مَا اسْمُکَ یَا غُلَامُ قَالَ مُحَمَّدٌ (علیه السلام) قَالَ ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) قَالَ أَنْتَ إِذاً الْبَاقِرُ قَالَ فَانْکَبَّ عَلَیْهِ وَ قَبَّلَ رَأْسَهُ وَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ یا محمد (علیه السلام) إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ عَلَی رسول الله (صلی الله علیه و آله) أَفْضَلُ السَّلَامِ وَ عَلَیْکَ یَا جَابِرُ بِمَا أَبْلَغْتَ السَّلَامَ ثُمَّ عَادَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَأَقْبَلَ یُحَدِّثُ أَبِی وَ یَقُولُ إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قَالَ لِی یَوْماً یَا جَابِرُ إِذَا أَدْرَکْتَ وَلَدِیَ الْبَاقِرَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ فَإِنَّهُ سَمِیِّی وَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِی عِلْمُهُ عِلْمِی وَ حُکْمُهُ حُکْمِی وَ سَبْعَهًٌْ مِنْ وُلْدِهِ أُمَنَاءُ مَعْصُومُونَ أَئِمَّهًٌْ أَبْرَارٌ وَ السَّابِعُ مَهْدِیُّهُمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الَّذِی یَمْلَأُ الدُّنْیَا قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً ثُمَّ تَلَا رسول الله (صلی الله علیه و آله) وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ.

پیامبر (زیدبن‌علی (گوید: «نزد پدرم علیّ‌بن‌حسین (بودم که جابربن‌عبدالله انصاری نزد او آمد و داشت با ایشان صحبت می‌کرد که برادرم محمّد (از یکی از حجره‌ها خارج شد. سپس جابر به او خیره شد و گفت: «ای پسر! بیا». او آمد و جابر به او گفت: «پشت کن». او پشت کرد. سپس جابر گفت: «شمایلی به‌مانند شمایل رسول خدا (داری، ای پسر جان! اسمت چیست»؟ ایشان فرمود: «محمّد». او گفت: «فرزند کی هستی»؟ او گفت: «فرزند علیّ‌بن‌حسین‌بن‌ابی‌طالب (». جابر گفت: «بنابراین اسمت باقر (است». و شروع به بوسیدن سر و دستش نمود. سپس گفت: «ای محمّد (! همانا رسول خدا (به تو سلام می‌رساند». آنگاه محمّد (گفت: «و درود بر رسول خدا (و همچنین درود بر توای جابر! به خاطر کاری که انجام دادی». سپس به جایگاه نمازش بازگشت و شروع به صحبت با پدرم نمود و گفت: «همانا رسول خدا (به من فرمود: ای جابر! اگر روزگاری فرزندم محمّد (را درک کردی، از جانب من به او سلام برسان. بدان که او هم اسم من و شبیه‌ترین انسان نسبت به من است. علمش به‌مانند علم منست و حکمش نیز به‌سان حکم من می‌باشد. هفت نفر از فرزندانش امین و معصوم می‌باشند؛ آنان امامانی پاک هستند و هفتمین آنان مهدی (است که زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان‌طور که انباشته از ظلم شده بود». سپس رسول خدا (این آیه را تلاوت نمود: وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الخَیْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّکَاةِ وَ کَانُوا لَنَا عَابِدِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۶

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۳۶۰/ الصراط المستقیم، ج۲، ص۱۲۰، فیه: «زین بن علی (قال کنت عندابی… فأقرید منی السلام» محذوف/ کفایهًْ الأثر، ص۳۰۱ / البرهان

۱ -۷

(انبیاء/ ۷۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ مَرْحَباً بِبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ وَ نَجْمَیْنِ یَقْتَرِنَانِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الْبَابِ یَقُولُ طَهَّرَکُمَا… فَسَأَلَ عَلِیّاً کَیْفَ وَجَدْتَ أَهْلَکَ قَالَ نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ سَأَلَ فَاطِمَهًَْ فَقَالَتْ خَیْرُ بَعْلٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْمَعْ شَمْلَهُمَا وَ أَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِهِمَا وَ اجْعَلْهُمَا وَ ذُرِّیَّتَهُمَا مِنْ وَرَثَهًِْ جَنَّهًِْ النَّعِیمِ وَارْزُقْهُمَا ذُرِّیَّهًًْ طَاهِرَهًًْ طَیِّبَهًًْ مُبَارَکَهًًْ وَ اجْعَلْ فِی ذُرِّیَّتِهِمَا الْبَرَکَهًَْ وَ اجْعَلْهُمْ أَئِمَّهًًْ یَهْدُونَ بِأَمْرِکَ إِلَی طَاعَتِکَ وَ یَأْمُرُونَ بِمَا یُرْضِیکَ.

پیامبر (از پیامبر (حدیثی طولانی درباره‌ی فضیلت فاطمه (و علی (وارد شده است که: «مرحبا به دو دریا که با یکدیگر دیدار می‌کنند و دو ستاره که با هم همراه می‌شوند!» سپس پیامبر خدا (از در خارج شد و فرمود: «خدا شما و نسل شما را پاک و پاکیزه قرار داد… پیامبر (رو به علی (کرد و فرمود: «زن خود را چگونه یافتی؟» گفت: «برای اطاعت خدا، بهترین یار و یاور است.» پیامبر (همین پرسش را از فاطمه (درباره‌ی علی (کرد. فاطمه (گفت: «بهترین شوهر است!» … ‍[پیامبر (فرمود:] بار خدایا نسل پاک و مبارکی به ایشان عطا بفرما، خیر و برکت در فرزندان ایشان قرار بده، ذرّیه‌ی ایشان را پیشوایانی قرار بده که مردم را به‌سوی اطاعت تو راهنمایی کنند، و دستور به اموری دهند که مرضیّ تو باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۶

المناقب، ج۳، ص۳۵۶ / نورالثقلین

۱ -۸

(انبیاء/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَا ابْنَ أَبِی‌یَعْفُورٍ إِنَّ اللَّهَ وَاحِد مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ فَخَلَقَ خَلْقاً فَقَدَّرَهُمْ لِذَلِکَ الْأَمْرِ فَنَحْنُ هُمْ یَا ابْنَ أَبِی‌یَعْفُورٍ فَنَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ وَ خُزَّانُهُ عَلَی عِلْمِهِ وَ الْقَائِمُونَ بِذَلِکَ.

امام صادق (عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور گوید: امام صادق (به من فرمود: «ای پسر ابی‌یعفور خداوند، یکتای بی‌همتاست تنها او فرمانرواست. او مخلوقی را آفرید و در آن‌ها قرار داد این امر (امامت یا علم را)، ما آن مخلوق هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۵۳

و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آن‌ها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می‌کردند

۲ -۱

(انبیاء/ ۷۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلُوهُ (علیه السلام) عَنْ لَفْظِ الْوَحْیِ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مِنْهُ وَحْیُ النُّبُوَّهًِْ وَ مِنْهُ وَحْیُ الْإِلْهَامِ وَ مِنْهُ وَحْیُ الْإِشَارَهًِْ وَ مِنْهُ وَحْیُ أَمْرٍ وَ مِنْهُ وَحْیُ کَذِبٍ وَ مِنْهُ وَحْیُ تَقْدِیرٍ وَ مِنْهُ وَحْیُ خَبَرٍ وَ مِنْهُ وَحْیُ الرِّسَالَهًْ وَ أَمَّا وَحْیُ الْخَبَرِ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ.

امام علی (از او (امیرالمؤمنین () از لفظ وحی در کتاب خدای تعالی سؤال کردند؛ پس فرمود: «بعضی از آن وحی؛ نبوّت، بعضی از آن وحی؛ الهام، بعضی از آن وحی؛ اشاره، بعضی از آن وحی؛ امر، بعضی از آن وحی؛ دروغین [با القای شیاطین]، بعضی از آن وحی؛ خبردادن و بعضی از آن وحی؛ رسالت است… و امّا وحیِِِِ خبردادن، پس سخن خداوند سبحانه است وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیتاءَ الزَّکاةِ وَ کانُوا لَنا عابِدِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۸

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۶

آیه وَ لُوطاً آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتی کانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقینَ [74]

و لوط را [به يادآور] که به او نبوّت و علم دادیم و از شهری که اعمال زشت و پلید انجام می‌دادند، رهایی بخشیدیم، چرا که آن‌ها مردم بد و نافرمانی بودند.

۱

(انبیاء/ ۷۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - کانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ قَالَ کَانُوا یَنْکِحُونَ الرِّجَالَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لُوطاً آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کانَتْ تَعْمَلُ الخَبائِثَ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِینَ؛ آن‌ها (قوم لوط) با مردان آمیزش جنسی می‌کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۸

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۱۷۱/ القمی، ج۲، ص۷۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۳۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ أَدْخَلْناهُ فِی رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصّالِحِینَ [75]

و او را در رحمت خود وارد کردیم؛ چرا که او از صالحان بود.

آیه وَ نُوحاً إِذْ نادی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّیْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظیمِ [76]

و نوح را [به ياد آور] هنگامی‌که پیش از آن [زمان، پروردگار خود را] خواند و دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم.

۱

(انبیاء/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قال الْیَهُودِ وَ النَّوَاصِب لنبی (صلی الله علیه و آله) هَذِهِ الْجِبَالُ بِحَضْرَتِنَا فَهَلُمَّ بِنَا إِلَی بَعْضِهَا فَاسْتَشْهِدْهُ عَلَی تَصْدِیقِکَ وَ تَکْذِیبِنَا فقَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) وَ أَسْأَلُکَ أَیُّهَا الْجَبَلُ أَ أَمَرَکَ اللَّهُ تَعَالَی بِطَاعَتِی فِیمَا أَلْتَمِسُهُ مِنْکَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ (الَّذِینَ بِهِمْ نَجَّی اللَّهُ تَعَالَی نُوحاً (علیه السلام) مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ وَ بَرَّدَ اللَّهُ النَّارَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ جَعَلَهَا عَلَیْهِ سَلَاماً وَ مَکَّنَهُ فِی جَوْفِ النَّارِ عَلَی سَرِیرٍ وَ فِرَاشٍ وَثِیرٍ لَمْ یَرَ ذَلِکَ الطَّاغِیَهًُْ مِثْلَهُ لِأَحَدٍ مِنْ مُلُوکِ الْأَرْضِ أَجْمَعِینَ فَأَنْبَتَتْ حَوَالَیْهِ مِنَ الْأَشْجَارِ الْخَضِرَهًِْ النَّضِرَهًِْ النَّزِهَهًِْ وَ غَمَرَ مَا حَوْلَهُ مِنْ أَنْوَاعِ النُّورِ بِمَا لَا یُوجَدُ إِلَّا فِی فُصُولٍ أَرْبَعَهًٍْ مِنَ السَّنَهًِْ قَالَ الْجَبَلُ بَلَی أَشْهَدُ لَکَ یا محمد (صلی الله علیه و آله) بِذَلِک.

پیامبر (یهود و ناصبیان به پیامبر (گفتند: یا محمد، اکنون این کوه‌ها در اینجا حاضرند، بیا تا به سویشان برویم و از آن¬ها گواهی بگیر که تو راست می‌گویی و ما دروغ… رسول خدا (به کوه فرمود: «ای کوه! آیا خداوند به تو فرمان نداده که هر گاه چیزی را به حقّ شکوه محمّد (و خاندان پاکش از تو خواستم از من فرمان ببری؟ همان کسانی که خداوند به اسم ایشان نوح (را از آن الْکَرْبِ الْعَظِیمِ رهایی بخشید و آتش را بر ابراهیم (سرد و بی‌آسیب گرداند و او را در میان آتش، بر تخت و بالینی نرم جای داد چنان که آن نمرود سرکش این جایگاه را نزد هیچ یک از پادشاهان زمین ندیده بود، و در کنارش درختانی سبز و شکوفا و خرّم رویاند و پیرامونش را آکنده از انواع گل‌های چهار فصل سال نمود». کوه گفت: «بله، ای محمّد! گواهی می‌دهم که چنین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۵۸

بحارالأنوار ج۹، ص۳۱۵

آیه وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا إِنَّهُمْ کانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَ [77]

و او را در برابر گروهی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، چرا که بدگروهی بودند ازاین‌رو همه‌ی آن‌ها را غرق کردیم.

آیه وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدینَ [78]

و داود و سلیمان را [به‌ خاطر‌ بياور] هنگامی‌که درباره‌ی کشتزاری که گوسفندانِ [بى‌شبانِ] مردم، شبانگاه در آن چریده [و آن را تباه كرده] بودند، داوری می‌کردند و ما گواه بر حکم آنان بودیم.

داود

۱

(انبیاء/ ۷۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - کَانَ لَهُ تِسْعَهًَْ عَشَرَ وَلَداً فَوَرِثَهُ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) دُونَهُمْ وَ کَانَ عُمُرُ دَاوُدَ (علیه السلام) مِائَهًَْ سَنَهًٍْ وَ مُدَّهًُْ مِلْکِهِ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ.

پیامبر (داود (غیر از سلیمان (نوزده پسر داشت و عمر او صد سال بود و مدّت حکومتش چهل سال به طول انجامید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۰

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۴۱

۲

(انبیاء/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا دَنَا عُمُرُ آدَمَ (علیه السلام) هَبَطَ عَلَیْهِ مَلَکُ الْمَوْتِ لِیَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِی ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ فَقَالَ أَ لَمْ تَجْعَلْهَا لِابْنِکَ دَاوُدَ (علیه السلام) وَ أَنْتَ بِوَادِی الرَّوْحَا فَقَالَ آدَمُ (علیه السلام) یَا مَلَکَ الْمَوْتِ مَا أَذْکُرُ هَذَا فَقَالَ یَا آدَمُ (علیه السلام) لَا تَجْهَلْ أَ لَمْ تَسْأَلِ اللَّهَ أَنْ یُثْبِتَهَا لِدَاوُدَ (علیه السلام) وَ یَمْحُوَهَا مِنْ عُمُرِکَ.

امام باقر (وقتی‌که عمر آدم (به پایان رسید، فرشته‌ی مرگ بر او فرود آمد تا جانش را بگیرد. آدم (به او گفت: «ای فرشته‌ی مرگ! از عمر من سی سال باقی مانده است». فرشته‌ی مرگ به او گفت: «آیا آن را برای فرزندت داود (پیامبر قرار ندادی؟! و هنگامی‌که اسم‌های پیامبران از فرزندانت بر تو عرضه شد و عمرهای آن‌ها بر تو عرضه شد، آن [سی سال] را از عمر خود کم کردی و تو دراین‌هنگام در سرزمین دخنا بودی». آدم (گفت: «ای فرشته‌ی مرگ! این را به خاطر نمی‌آورم». فرشته‌ی مرگ به او گفت: «ای آدم (جاهل نباش! آیا از خدا نخواستی که آن را برای داود (در «زبور» ثبت کند و آن را از عمر تو کم نمود و از کتاب «ذکر» محو کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۰

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۳۸/ نورالثقلین

و داود و سلیمان را [به‌خاطر بیاور] هنگامی‌که درباره‌ی کشتزاری که گوسفندانِ [بی‌شبانِ] مردم، شبانگاه در آن چریده [و آن را تباه کرده] بودند، داوری می‌کردند و ما گواه بر حکم آنان بودیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَهًِْ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَ إِنَّمَا

رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَهًِْ حِفْظُ الْمَاشِیَهًِْ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ وَ إِنَّ داود (علیه السلام) حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) الرِّسْلَ وَ الثَّلَّهًَْ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ.

امام صادق (ابوبصیر گوید از امام صادق (در مورد آیه: وَ دَاوُودَ وَ سُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ پرسیدم. ایشان فرمود: «کلمه‌ی نَفَشَتْ فقط بیانگر چریدن چهارپایان در شب می‌باشد و فرد کشاورز باید آن را در روز حفظ کند و فرد مال‌دار وظیفه ندارد که در روز مراقب چهارپایانش باشد، بلکه در روز آنان را می‌چراند و خوراک می‌دهد و هرچه که در روز فساد کنند، بر عهده‌ی آنان (مال‌دار) نیست. همان‌طور که فرد مال‌دار باید چهارپایانش را به هنگام شب، از رفتن

در کشتزار مردم منع کند. هر فسادی که آنان در شب به بار بیاورند، بر عهده‌ی آنان است، و این همان نفش است، یعنی فساد گوسفندان در چریدن شبانه. داود (حکم کرد که گوسفندان به فردی که کشتزارش خراب شده بود، تعلّق گیرد، امّا قضاوت سلیمان (این بود که صاحب گوسفندان شیر و پشم (رسل و ثله) آن سال آنان را به صاحب زمین بدهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۰

الکافی، ج۵، ص۳۰۱/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۲۲۴/ بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۳۱/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۸۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۹، ص۲۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ قَضِیَّهًًْ وَاحِدَهًًْ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ (قَبْلَ داود (علیه السلام) إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ داود (علیه السلام) أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَهُ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ داود (علیه السلام) بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ (مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ (علیه السلام) أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهًُْ بَعْدَ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (گفتم: «منظور از وَ دَاوُودَ وَ سُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الحَرْثِ چیست؟ و آیا زمانی‌که در مورد آن کشتزار حکم صادر نمودند، قضیه‌ای مطرح بود»؟ ایشان فرمود: «این حکمی است که خداوند قبل از داود (به همه‌ی پیامبران (وحی نمود، تا اینکه نوبت به او رسید و آن این است که هر گوسفندی که شب هنگام به کشتزار کشاورزی برود، گوسفندان باید به مالک زمین داده شود و نفش فقط بر چریدن در شب دلالت می‌کند و فرد کشاورز باید در روز از زمینش محافظت کند و فرد گوسفنددار نیز باید در شب از گوسفندانش نگهداری کند، و چنان شد که داود (براساس حکم پیامبران (پیشین نظر داد و خداوند به سلیمان (وحی کرد؛ هر گوسفندی که شب هنگام در کشتزار کشاورزی برود، تنها مالی که در شکم گوسفندان است، به مالک کشتزار تخصیص می‌یابد و بعد از سلیمان (سنّت اینچنین گردید، و این منظور از آیه: وَ کُلًّا آتَیْنَا حُکْمًا وَ عِلْمًا بود، و چنان شد که هریک از این دو پیامبر (براساس حکم خداوند نظر دادند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۲

الکافی، ج۵، ص۳۰۲/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۲۲۴/ بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۳۲/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۸۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۹، ص۲۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(انبیاء/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قَالَ لَمْ یَحْکُمَا إِنَّمَا کَانَا یَتَنَاظَرَانِ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ.

امام باقر (وَ دَاوُودَ وَ سُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الحَرْثِ؛ آن‌ها حکم صادر نکردند، داشتند مناظره می‌نمودند که ما [حکم واقعی] آن را به سلیمان فهماندیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۲

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۰/ البرهان؛ فیه: «اذنفشت فیه غنم القوم» محذوف

۱ -۴

(انبیاء/ ۷۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَال: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ داود (علیه السلام) وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ قَالَ کَانَ حُکْمُ داود (علیه السلام) رِقَابَ الْغَنَمِ وَ الَّذِی فَهَّمَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) أَنْ حَکَمَ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ بِاللَّبَنِ وَ الصُّوفِ ذَلِکَ الْعَامَ کُلَّهُ.

امام کاظم (احمدبن‌عمر حلبی گوید: از امام کاظم (در مورد این آیه: وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدینَ پرسیدم. فرمود: «نظر داود (این بود که گوسفندان را در مقابل زراعت که تباه شده است، به صاحب مزرعه دهند. و آنچه را که خدا می‌فرماید ما به سلیمان (آموختیم این بود که گوسفندان از آن صاحبش باشد لکن منفعت آن از شیر و پشم به صاحب مزرعه داده شود تا زمانی‌که زمین از نو بروید و مزرعه به حال اوّل باز گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۲

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۱/ بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۳۱/ نورالثقلین

۱ -۵

(انبیاء/ ۷۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ داود وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمْ شاهِدِینَ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ کَرْمٌ وَ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمٌ لِرَجُلٍ آخَرَ بِاللَّیْلِ وَ قَضَمَتْهُ وَ أَفْسَدَتْهُ فَجَاءَ صَاحِبُ الْکَرْمِ إِلَی داود (علیه السلام) فَاسْتَعْدَی عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ فَقَالَ داود (علیه السلام) اذْهَبَا إِلَی سُلَیْمَانَ (علیه السلام) لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمَا فَذَهَبَا إِلَیْهِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ أَکَلَتِ الْأَصْلَ وَ الْفَرْعَ فَعَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ الْغَنَمَ وَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ إِنْ کَانَتْ ذَهَبَتْ بِالْفَرْعِ وَ لَمْ تَذْهَبْ بِالْأَصْلِ فَإِنَّهُ یَدْفَعُ وُلْدَهَا إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ وَ کَانَ هَذَا حُکْمَ داود (علیه السلام) وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ یُعَرِّفَ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَصِیُّهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ یَخْتَلِفَا فِی الْحُکْمِ وَ لَوِ اخْتَلَفَ حُکْمُهُمَا لَقَالَ وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمَا شَاهِدِین.

امام صادق (… وَ دَاوُودَ وَ سُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الحَرْثِ؛ در میان بنی‌اسرائیل فردی بود که تاکستانی داشت و گوسفندان شخص دیگری از بنی‌اسرائیل شب هنگام وارد آنجا شده بود و تمامی تاک‌ها را جویده و از بین برده بود. صاحب تاکستان نزد داود (آمد و از دست صاحب گوسفندان، در پیشگاه او دادخواهی نمود. داود (گفت: «نزد سلیمان (بروید تا بین شما حکم نماید». آن‌دو نزد سلیمان (رفتند و او به آن‌ها گفت: «اگر گوسفندان تنه و شاخه‌ها را خورده‌اند، صاحب گوسفند باید گوسفندان و آنچه را که در شکم دارند، به صاحب تاکستان بدهد، و اگر تنها شاخه‌ها را خورده‌اند و به ساقه کاری نداشته‌اند، صاحب گوسفند باید فرزندان گوسفندانش را به صاحب تاکستان بپردازد». قضاوت داود (چنین بود. او با این‌کار می‌خواست به بنی‌اسرائیل بفهماند که بعد از او، سلیمان (وصیّ او خواهد بود و حکم آن‌دو مخالف هم نبود، چرا که اگر اینچنین بود، خداوند می‌فرمود: وَ کُنَّا لِحُکْمِهِمَا شَاهِدِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۳۱/ القمی، ج۲، ص۷۳، فیه: «وکان هذا حکم داوود… الی آخر» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۶

(انبیاء/ ۷۸)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - وَ اخْتُلِفَ فِی الْحُکْمِ الَّذِی حَکَمَا بِهِ، فَقِیلَ: إِنَّهُ کَانَ کَرْماً قَدْ بَدَتْ عَنَاقِیدُهُ فَحَکَمَ دَاوُدُ (علیه السلام) بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْکَرْمِ. فَقَالَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) عَنْ هَذَا: یَا نَبِیَّ اللهِ (علیه السلام) ارْفُقْ. قَالَ: وَ مَا ذَاکَ؟ قَالَ: تَدْفَعُ الْکَرْمَ إِلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ فَیَقُومُ عَلَیْهِ حَتَّی یَعُودَ کَمَا کَانَ وَ تَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ فَیُصِیبُ مِنْهَا حَتَّی إِذَا عَادَ الْکَرْمُ کَمَا کَانَ ثُمَّ دَفَعَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَی صَاحِبِهِ مَالَهُ. وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَبِی‌عَبْدِ اللهِ (علیه السلام).

امام باقر (و امام صادق ( آن، تاکستانی بود که خوشه‌هایش درآمده بود و داود (نیز در مورد آن حکم نمود که گوسفندان به صاحب تاکستان تعلّق گیرد. سپس سلیمان (گفت: «ای پیامبر خدا (! این حکم را تغییر بده». داود (گفت: «پس حکم چیست»؟ او پاسخ داد: «باید تاکستان به صاحب گوسفندان تحویل داده شود تا آن را به حالت سابقش برگرداند و گوسفندان به صاحب تاکستان داده شود تا از آن بهره ببرد تا زمانی‌که تاکستان به حالت اولیّه‌اش بازگردد. پس از این مدّت، هریک از آن دو، باید اموال طرف مقابل را بازگرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۴

نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(انبیاء/ ۷۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) قَضَی بِحِفْظِ الْمَوَاشِی عَلَی أَرْبَابِهَا لَیْلًا وَ قَضَی بِحِفْظِ الْحَرْثِ عَلَی أَرْبَابِهِ نَهَاراً.

پیامبر (در مخاصمه‌ای که برای قضاوت نزد داود و سلیمان (آمده بودند و دام یک نفر وارد کِشت طرف مقابل شده بود، سلیمان (بر صاحب دام حکم کرد که شب‌ها از آن مواظبت کند و بر صاحب کِشت حکم کرد که روزها از آن مواظبت کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۴

نورالثقلین

۱ -۸

(انبیاء/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَهًَْ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَعْهُودٌ لِرِجَالٍ مُسَمَّیْنَ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَزْوِیَهَا عَنِ الَّذِی یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی دَاوُدَ (علیه السلام) أَنِ اتَّخِذْ وَصِیّاً مِنْ أَهْلِکَ فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِی عِلْمِی أَنْ لَا أَبْعَثَ نَبِیّاً إِلَّا وَ لَهُ وَصِیٌّ مِنْ أَهْلِهِ وَ کَانَ لِدَاوُدَ (علیه السلام) أَوْلَادٌ عِدَّهًٌْ وَ فِیهِمْ غُلَامٌ کَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَ دَاوُدَ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَدَخَلَ دَاوُدُ (علیه السلام) عَلَیْهَا حِینَ أَتَاهُ الْوَحْیُ فَقَالَ لَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَوْحَی إِلَیَّ یَأْمُرُنِی أَنِ أَتَّخِذَ وَصِیّاً مِنْ أَهْلِی فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ فَلْیَکُنِ ابْنِی قَالَ ذَلِکَ أُرِیدُ وَ کَانَ السَّابِقُ فِی عِلْمِ اللَّهِ الْمَحْتُومِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سُلَیْمَانُ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی دَاوُدَ أَنْ لَا تَعْجَلْ دُونَ أَنْ یَأْتِیَکَ أَمْرِی فَلَمْ یَلْبَثْ دَاوُدُ (علیه السلام) أَنْ وَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ یَخْتَصِمَانِ فِی الْغَنَمِ وَ الْکَرْمِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی دَاوُدَ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَکَ فَمَنْ قَضَی بِهَذِهِ الْقَضِیَّهًِْ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِیُّکَ مِنْ بَعْدِکَ فَجَمَعَ دَاوُدُ (علیه السلام) وُلْدَهُ فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ قَالَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) یَا صَاحِبَ الْکَرْمِ مَتَی دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ کَرْمَکَ قَالَ دَخَلَتْهُ لَیْلًا قَالَ قَضَیْتُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ الْغَنَمِ بِأَوْلَادِ غَنَمِکَ وَ أَصْوَافِهَا فِی عَامِکَ هَذَا ثُمَّ قَالَ لَهُ دَاوُدُ فَکَیْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ وَ قَدْ قَوَّمَ ذَلِکَ عُلَمَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ ثَمَنُ الْکَرْمِ قِیمَهًَْ الْغَنَمِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) إِنَّ الْکَرْمَ لَمْ یُجْتَثَ مِنْ أَصْلِهِ وَ إِنَّمَا أُکِلَ حِمْلُهُ وَ هُوَ عَائِدٌ فِی قَابِلٍ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی دَاوُدَ (علیه السلام) إِنَّ الْقَضَاءَ فِی هَذِهِ الْقَضِیَّهًِْ مَا قَضَی سُلَیْمَانُ (علیه السلام) بِهِ یَا دَاوُدُ (علیه السلام) أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَدْنَا أَمْراً غَیْرَهُ فَدَخَلَ دَاوُدُ (علیه السلام) عَلَی امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمْراً غَیْرَه وَ لَمْ یَکُنْ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَقَدْ رَضِینَا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ سَلَّمْنَا وَ کَذَلِکَ الْأَوْصِیَاءُ (لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَتَعَدَّوْا بِهَذَا الْأَمْرِ فَیُجَاوِزُونَ صَاحِبَهُ إِلَی غَیْرِهِ.

امام صادق ( معاویهًْ‌بن‌عمّار گوید: امام صادق (فرمود: «امامت عهد و پیمانی از جانب خدای عزّوجلّ است که برای مردانی نامبرده بسته شده است، امام، حق ندارد آن را از امام بعد از خود دور گرداند، همانا خدای تبارک‌وتعالی به داود (وحی کرد که از خاندان خود وصیّی انتخاب کن، زیرا در علم من پیشی‌گرفته که هیچ پیغمبری را مبعوث نسازم جز اینکه برای او وصیّی از خاندانش باشد». داود (فرزندان بسیاری داشت و در میان آن‌ها جوان نورسی بود که مادرش نزد داود (بود و داود (آن زن را دوست می‌داشت، چون این وحی به داود (رسید، نزد آن زن آمد و به او گفت: «خدای عزّوجلّ به من وحی فرستاده و امر کرده است که از خاندان خودم وصیّی انتخاب کنم»، همسرش به او گفت: «خوب است پسر من باشد»، داود (گفت: «من هم همین را خواستارم». ولی در علم پیشین و حتمی خدا گذشته بود که وصیّ او سلیمان (باشد، خدای تبارک و تعالی به داود (وحی کرد، تا فرمان من به تو نرسد، در این‌کار شتاب مکن، دیری نگذشت که دو مرد نزد داود (آمدند و درباره‌ی گوسفندان و باغ انگور مرافعه کردند، [زیرا گوسفندان یکی باغ انگور دیگری را خورده بود] خدای عزّوجلّ به داود (وحی کرد که پسرانت را جمع کن، هرکه در این قضیه حکم درست دهد، او وصیّ بعد از توست. داود (پسرانش را جمع کرد، چون دو طرف نزاع، قصّه‌ی خود را گفتند، سلیمان (گفت: «ای صاحب باغ! گوسفندان این مرد، کی به باغ تو ریخته‌اند»؟ گفت: «شب». سلیمان (گفت: «ای صاحب گوسفند! من حکم دادم که بچه‌ها و پشم امسال گوسفندان تو مال صاحب باغ باشد»، داود (به او گفت: «چرا حکم نکردی که خود گوسفندان را بدهد، با اینکه علماء بنی‌اسرائیل آن را قیمت کرده‌اند و بهای انگور با قیمت گوسفندان برابر است»؟ سلیمان (گفت: «تاک‌ها از ریشه کنده نشده و تنها بار آن خورده شده است و سال آینده بار می‌دهد». خدای عزّوجلّ به داود (وحی فرستاد که: «حکم در این قضیّه همان است که سلیمان (صادر کرد، ای داود (تو چیزی را خواستی و ما چیز دیگری را (تو آن پسرت را برای جانشینی خواستی و ما سلیمان (را)». داود (نزد همسرش آمد و گفت: «ما چیزی را خواستیم و خدای عزّوجلّ چیز دیگری را خواست و جز آنچه خدا خواهد نشود، ما نسبت به امر خدای عزّوجلّ راضی و تسلیمیم». و همچنین است امر اوصیاء و امامان (ایشان هم حق ندارند از امر خدا تجاوز کنند و امامت را از صاحبش به دیگری دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۴

الکافی، ج۱، ص۲۷۸ / نورالثقلین

آیه فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داود( الْجِبالَ یُسَبِّحْنَ وَ الطَّیْرَ وَ کُنَّا فاعِلینَ [79]

ما [حكم واقعى] آن را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آنان [شايستگى] داوری، و علم فراوانی دادیم وکوه‌ها و پرندگان را مسخّر داود ساختیم، که با او تسبیح [خدا] می‌گفتند و ما بر این‌کار توانایی داشتیم.

ما [حکم واقعی] آن را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آنان [شایستگی] داوری، و علم فراوانی دادیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْعَزْلِ فَقَالَ کَانَ علی (علیه السلام) لَا یَعْزِلُ وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِلُ فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ داود (علیه السلام) أَنْ خَالَفَهُ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) وَ اللَّهُ یَقُولُ فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (عرض کردم: «در مورد دوری [از زنان] چه می‌فرمایی»؟ فرمود: «علی (دوری نمی‌کرد ولی من دوری می‌کنم». عرض کردم: «این مخالفت‌کردن [با علی (] است». فرمود: «مخالفت‌کردن سلیمان (ضرری به داود (نزد و خدای تعالی می‌فرماید: فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۶

وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۱۵۰

وکوه‌ها و پرندگان را مسخّر داود ساختیم، که با او تسبیح [خدا] می‌گفتند و ما بر این‌کار توانایی داشتیم

۲ -۱

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ قِصَّهًَْ دَاوُدَ (علیه السلام) أَنَّهُ خَرَجَ یَقْرَأُ الزَّبُورَ وَ کَانَ إِذَا قَرَأَ الزَّبُورَ لَا یَبْقَی جَبَلٌ وَ لَا حَجَرٌ وَ لَا طَائِرٌ إِلَّا جَاوَبَتْه.

امام صادق (هشام‌بن‌سالم گوید: امام صادق (فرمود: «داود (یک روز بیرون رفت و زبور می‌خواند، هروقت داود (زبور می‌خواند کوه و سنگ و پرنده و درّنده‌ای نبود که با او هم آواز نشود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۶

کمال الدین، ج۲، ص۵۲۴ / نورالثقلین

۲ -۲

(انبیاء/ ۷۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) … قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ هَذَا دَاوُدُ بَکَی عَلَی خَطِیئَتِهِ حَتَّی سَارَتِ الْجِبَالُ مَعَهُ لِخَوْفِهِ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أُعْطِیَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِنَّهُ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاهًِْ سُمِعَ لِصَدْرِهِ وَ جَوْفِهِ أَزِیزٌ کَأَزِیزِ الْمِرْجَلِ عَلَی الْأَثَافِیِّ مِنْ شِدَّهًِْ الْبُکَاءِ وَ قَدْ أَمَّنَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مِنْ عِقَابِهِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَخَشَّعَ لِرَبِّهِ بِبُکَائِهِ وَ یَکُونَ إِمَاماً لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ وَ لَقَدْ قَامَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّی تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ یَقُومُ اللَّیْلَ أَجْمَعَ حَتَّی عُوتِبَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی بَلْ لِتَسْعَدَ بِهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَبْکِی حَتَّی یُغْشَی عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَدْ غَفَرَ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ بَلَی أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً وَ لَئِنْ سَارَتِ الْجِبَالُ وَ سَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا إِذْ کُنَّا مَعَهُ عَلَی جَبَلِ حِرَاءَ إِذْ تَحَرَّکَ الْجَبَلُ فَقَالَ لَهُ قِرَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ إِلَّا نَبِیٌّ وَ صِدِّیقٌ شَهِیدٌ فَقَرَّ الْجَبَلُ مُجِیباً لِأَمْرِهِ وَ مُنْتَهِیاً إِلَی طَاعَتِهِ وَ لَقَدْ مَرَرْنَا مَعَهُ بِجَبَلٍ وَ إِذَا الدُّمُوعُ تَخْرُجُ مِنْ بَعْضِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مَا یُبْکِیکَ یَا جَبَلُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ لَکَ مَا تَقَدَّمَ کَانَ الْمَسِیحُ مَرَّ بِی وَ هُوَ یُخَوِّفُ النَّاسَ بِنَارٍ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فَأَنَا أَخَافُ أَنْ أَکُونَ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهًِْ قَالَ لَهُ لَا تَخَفْ تِلْکَ حِجَارَهًُْ الْکِبْرِیتِ فَقَرَّ الْجَبَلُ وَ سَکَنَ وَ هَدَأَ وَ أَجَابَ لِقَوْلِهِ (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (امام کاظم (از پدرانش از امام حسین (روایت می‌کند: مردی یهودی از شام که تورات و انجیل و زبور و صحف انبیاء را خوانده بود و اطّلاعاتی از استدلال‌های آن‌ها داشت وارد مجلسی شد که اصحاب پیامبر (در آن حضور داشتند عل‌بن‌ابی‌طالب (نیز بود… یهودی گفت: «عالم یهودی گفت: این حضرت داود (است که بر خطای خود گریست، به شکلی که کوه‌ها از سر ترس، با او ساری و جاری شدند». حضرت (فرمود: «همین طور است، و به حضرت محمّد (برتر از آن عطا شده. آن حضرت وقتی به نماز می‌ایستاد، از شدّت گریه از سینه و شکم او صوتی همچون آواز دیگی مسین و مملوّ از آب که بر بالای آتش افروخته و در جوش و غلیان باشد شنیده می‌شد. و این در حالی بود که خداوند او را از عقاب خود ایمن ساخته بود. آن حضرت با این گریه می‌خواست به درگاه خداوند اظهار خشوع کند و او امام و مقتدای همه است، و آن رسول گرامی مدّت ده سال به واسطه عبودیّت خداوند، بر سر انگشتان ایستاده ربّ العزّت را عبادت نمود، تا آنکه پاهای مبارکش متورّم و ستبر شد و رنگ مبارکش مایل به زردی گردید، و دائماً نماز شب خواند، تا آنکه از جانب خداوند عزوجل عتاب شد که: طه، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! . (طه/۲۱) بلکه باید بدان واسطه خوشبخت گردی. و او چندان گریه می‌کرد که در برخی اوقات بی‌هوش می‌شد. روزی یکی از اصحاب به او عرض کرد: «ای رسول خدا! مگر نه این است که خداوند گناهان دور و نزدیک گذشته تو را آمرزیده است»؟ گفت: «آری، مگر من نباید بنده سپاسگزار خدا باشم»؟! و چنانکه کوهه‌ا با داود (جاری شده و تسبیح گفتند، با محمّد (برتر از آن انجام شده است. ما با او بر کوه حراء بودیم که ناگاه کوه به لرزه درآمد. آن حضرت به کوه فرمود: «آرام بگیر، که جز نبیّ و وصیّ یا صدّیق شهید بر روی تو نایستاده است»! پس کوه با اطاعت از فرمان آن حضرت آرام گرفت. روزی نیز ما با او از کوهی عبور می‌کردیم که ناگاه قطرات گریه از برخی از قسمت‌های آن بیرون می‌زد. آن حضرت به کوه فرمود: «برای چه گریه می‌کنی»؟ گفت: «ای رسول خدا! حضرت مسیح بر من عبور کرد و او مردم را از آتشی می‌ترساند که آتشگیره‌ی آن مردمند و سنگ‌ها. من ترس آن را دارم که نکند من از آن سنگ‌ها باشم». حضرت به او فرمود: «هراس مکن، آن سنگ، کبریت است. پس کوه آرام گرفته و سکون یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۶

بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۴۰

۲ -۳

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ دَاوُدُ النَّبِیُّ (علیه السلام) لَأَعْبُدَنَّ اللَّهَ الْیَوْمَ عِبَادَهًًْ وَ لَأَقْرَأَنَّ قِرَاءَهًًْ لَمْ أَفْعَلْ مِثْلَهَا قَطُّ فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ فَفَعَلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِضِفْدِعٍ فِی الْمِحْرَابِ فَقَالَ لَهُ یَا دَاوُدُ أَعْجَبَکَ الْیَوْمَ مَا فَعَلْتَ مِنْ عِبَادَتِکَ وَ قِرَاءَتِکَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَا یُعْجِبَنَّکَ فَإِنِّی أُسَبِّحُ اللَّهَ فِی کُلِّ لَیْلَهًٍْ أَلْفَ تَسْبِیحَهًٍْ یَتَشَعَّبُ لِی مَعَ کُلِّ تَسْبِیحَهًٍْ ثَلَاثَهًَْ آلَافِ تَحْمِیدَهًٍْ وَ إِنِّی لَأَکُونُ فِی قَعْرِ الْمَاءِ فَیُصَوِّتُ الطَّیْرُ فِی الْهَوَاءِ فَأَحْسَبُهُ جَائِعاً فَأَطْفُو لَهُ عَلَی الْمَاءِ لِیَأْکُلَنِی وَ مَا لِی ذَنْبٌ.

امام باقر (روزی داود پیامبر (در محرابش بود که کرم سرخ رنگ کوچکی از کنارش عبور کرد و آرام راه رفت تا به محلّ سجده‌اش رسید. داود (به آن نگاه کرد و با خود گفت: «این کرم برای چه آفریده شده است»؟ خداوند به آن [کرم] وحی کرد که [با داود (] سخن بگو! پس به او گفت: «ای داود (! آیا صدای پنهان مرا شنیدی؟ یا اثر من بر روی سنگ صاف برای تو آشکار شد»؟ داود به او گفت: «نه». گفت: «خداوند صدای حرکت آرام و نفس کشیدن و صدای پنهان مرا می‌شنود و اثر راه رفتن مرا می‌بیند؛ پس صدایت را پایین بیاور».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۸

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۶

۲ -۴

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ بِعَرَفَهًَْ نَظَرَ إِلَی النَّاسِ وَ کَثْرَتِهِمْ فَصَعِدَ الْجَبَلَ فَأَقْبَلَ یَدْعُو فَلَمَّا قَضَی نُسُکَهُ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ یَا دَاوُدُ یَقُولُ لَکَ رَبُّکَ لِمَ صَعِدْتَ الْجَبَلَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ یَخْفَی عَلَیَ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ ثُمَّ مَضَی بِهِ إِلَی الْبَحْرِ إِلَی جُدَّهًَْ فَرَسَبَ بِهِ فِی الْمَاءِ مَسِیرَهًَْ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فِی الْبَرِّ فَإِذَا صَخْرَهًٌْ فَفَلَقَهَا فَإِذَا فِیهَا دُودَهًٌْ فَقَالَ لَهُ یَا دَاوُدُ یَقُولُ لَکَ رَبُّکَ أَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ هَذِهِ فِی بَطْنِ هَذِهِ الصَّخْرَهًِْ فِی قَعْرِ هَذَا الْبَحْرِ فَظَنَنْتَ أَنَّهُ یَخْفَی عَلَیَ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ.

امام صادق (زمانی داود (برای انجام حج در موقف عرفات بود و از کثرت جمعیّت ملول شد و از کوهی بالا رفت و به مناجات پرداخت، وقتی عبادتش به پایان رسید جبرئیل به نزد او آمد و گفت: «ای داود (! پروردگارت می‌گوید: چرا از کوه بالا رفتی، گمان کردی صدای تو را در میان صدای این جمعیّت نمی‌شنویم»؟ سپس جبرئیل او را از آنجا به دریای جدّه برد و مدّت چهل روز در آب سیر کردند تا به سنگی رسیدند، جبرئیل آن سنگ را گشود و در میان آن کرمی را به داود (نشان داد و به او گفت: «ای داود (پروردگارت می‌گوید: من صدای این کرم را در دل این صخره در ژرفای این دریا می‌شنوم، چگونه پنداشتی که صدای مردم، مزاحم رسیدن صدای تو به من است»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۶۸

الکافی، ج۴، ص۲۱۴/ نهج البلاغه، ص۲۲۷

۲ -۵

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ دَاوُدَ (علیه السلام) أَرَادَ أَنْ یَسْتَخْلِفَ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَوْحَی إِلَیْه یَأْمُرُهُ بِذَلِکَ فَلَمَّا أَخْبَرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ ضَجُّوا مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَسْتَخْلِفُ عَلَیْنَا حَدَثاً وَ فِینَا مَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ فَدَعَا أَسْبَاطَ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ بَلَغَتْنِی مَقَالَتُکُمْ فَأَرُونِی عِصِیَّکُمْ فَأَیُّ عَصًا أَثْمَرَتْ فَصَاحِبُهَا وَلِیُّ الْأَمْرِ بَعْدِی فَقَالُوا رَضِینَا وَ قَالَ لِیَکْتُبْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ اسْمَهُ عَلَی عَصَاهُ فَکَتَبُوا ثُمَّ جَاءَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) بِعَصَاهُ فَکَتَبَ عَلَیْهَا اسْمَهُ ثُمَّ أُدْخِلَتْ بَیْتاً وَ أُغْلِقَ الْبَابُ وَ حَرَسَهُ رُءُوسُ أَسْبَاطِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّی بِهِمُ الْغَدَاهًَْ ثُمَّ أَقْبَلَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَأَخْرَجَ عِصِیَّهُمْ وَ قَدْ أَوْرَقَتْ عَصَا سُلَیْمَانَ وَ قَدْ أَثْمَرَتْ فَسَلَّمُوا ذَلِکَ لِدَاوُدَ (علیه السلام) فَاخْتَبَرَهُ بِحَضْرَهًِْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ أَیُّ شَیْءٍ أَبْرَدُ قَالَ عَفْوُ اللَّهِ عَنِ النَّاسِ وَ عَفْوُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَ یَا بُنَیَّ فَأَیُّ شَیْءٍ أَحْلَی قَالَ الْمَحَبَّهًُْ وَ هِیَ رَوْحُ اللَّهِ فِی عِبَادِهِ فَافْتَرَّ دَاوُدُ ضَاحِکاً فَسَارَ بِهِ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ هَذَا خَلِیفَتِی فِیکُمْ مِنْ بَعْدِی ثُمَّ أَخْفَی سُلَیْمَانُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرَهُ وَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهًٍْ وَ اسْتَتَرَ مِنْ شِیعَتِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَسْتَتِرَ ثُمَّ إِنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ ذَاتَ یَوْمٍ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَا أَکْمَلَ خِصَالُکَ وَ أَطْیَبَ رِیحُکَ وَ لَا أَعْلَمُ لَکَ خَصْلَهًًْ أَکْرَهُهَا إِلَّا أَنَّکَ فِی مَئُونَهًِْ أَبِی فَلَوْ دَخَلْتَ السُّوقَ فَتَعَرَّضْتَ لِرِزْقِ اللَّهِ رَجَوْتُ أَنْ لَا یُخَیِّبَکَ فَقَالَ لَهَا سُلَیْمَانُ (علیه السلام) إِنِّی وَ اللَّهِ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا قَطُّ وَ لَا أُحْسِنُهُ فَدَخَلَ السُّوقَ فَجَالَ یَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَقَالَ لَهَا مَا أَصَبْتُ شَیْئاً قَالَتْ لَا عَلَیْکَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْیَوْمَ کَانَ غَداً فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجَ إِلَی السُّوقِ فَجَالَ فِیهِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی شَیْءٍ وَ رَجَعَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ یَکُونُ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ مَضَی حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ بِصَیَّادٍ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ أَنْ أُعِینَکَ وَ تُعْطِیَنَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ فَأَعَانَهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَعْطَاهُ الصَّیَّادُ سَمَکَتَیْنِ فَأَخَذَهُمَا وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ إِنَّهُ شَقَّ بَطْنَ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا هُوَ بِخَاتَمٍ فِی بَطْنِهَا فَأَخَذَهُ فَصَیَّرَهُ فِی ثَوْبِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَصْلَحَ السَّمَکَتَیْنِ وَ جَاءَ بِهِمَا إِلَی مَنْزِلِهِ وَ فَرِحَتِ امْرَأَتُهُ بِذَلِکَ وَ قَالَتْ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَدْعُوَ أَبَوَیَّ حَتَّی یَعْلَمَا أَنَّکَ قَدْ کَسَبْتَ فَدَعَاهُمَا فَأَکَلَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لَهُمْ هَلْ تَعْرِفُونِّی قَالُوا لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّا لَمْ نَرَ خَیْراً مِنْکَ فَأَخْرَجَ خَاتَمَهُ فَلَبِسَهُ فَخَرَّ عَلَیْهِ الطَّیْرُ وَ الرِّیحُ وَ غَشِیَه الْمُلْکُ وَ حَمَلَ الْجَارِیَهًَْ وَ أَبَوَیْهَا إِلَی بِلَادِ إِصْطَخْرَ وَ اجْتَمَعَتْ إِلَیْهِ الشِّیعَهًُْ وَ اسْتَبْشَرُوا بِهِ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا کَانُوا فِیهِ مِنْ حَیْرَهًِْ غَیْبَتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهًُْ أَوْصَی إِلَی آصَفَ‌بْنِ‌بَرْخِیَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ فَلَمْ یَزَلْ بَیْنَهُمْ تَخْتَلِفُ إِلَیْهِ الشِّیعَهًُْ وَ یَأْخُذُونَ عَنْهُ مَعَالِمَ دِینِهِمْ ثُمَّ غَیَّبَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ آصَفَ غَیْبَهًًْ طَالَ أَمَدُهَا ثُمَّ ظَهَرَ لَهُمْ فَبَقِیَ بَیْنَ قَوْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَهُمْ فَقَالُوا لَهُ أَیْنَ الْمُلْتَقَی قَالَ عَلَی الصِّرَاطِ وَ غَابَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ اشْتَدَّتِ الْبَلْوَی عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ بِغَیْبَتِهِ وَ تَسَلَّطَ عَلَیْهِمْ بُخْتَنَصَّر.

امام صادق (داود (به جهت امر الهی اراده کرد تا پسر خود را جانشین خویش قرار دهد، امّا بنی‌اسرائیل می‌گفتند فرد دیگری را جانشین خود قرار بده، پس داود (قبایل بنی‌اسرائیل را فرا خواند و به آن‌ها گفت: «سخنان شما به سمع من رسیده است، بزرگ هر قبیله عصای خود را به من بدهد و من آن‌ها را در اتاقی در بسته می‌گذارم. هر عصایی که به اذن خدا سبز شد و به ثمر رسید، صاحب من و ولیّ امر شما بعد از من است». آن‌ها هم به این حکم راضی شدند و عصاهای خود را در خان‌های قرار دادند، وقتی صبح شد دیدند عصای سلیمان (شاخ و برگ یافته و به میوه نشسته، پس تسلیم حکم داود (شدند. ابتدای کار سلیمان (امر حکومت خود را مخفی می‌داشت، مدّتی از پیروان خود مخفی زندگی می‌کرد، تا آنکه روزی همسرش به او گفت: پدرم و مادرم به فدایت، چقدر خصلت‌های نیکویی داری و چقدر خوشبو و خوشخو هستی، به خدا قسم اگر در طلب روزی به بازار روی ناامید نخواهی شد». سلیمان (گفت: «من به هیچ حرفه‌ای آشنایی ندارم». امّا به ترغیب همسرش به بازار رفت، روز اوّل نتیجه‌ای نگرفت و ناامید بازگشت، امّا همسرش به او گفت: اگر امروز نشد، فردا اقدام کن»، روز دوّم هم کاری پیدا نکرد، و ناامید بازگشت، امّا باز هم همسرش او را به رفتن ترغیب نمود، در روز سوّم سلیمان (آنقدر رفت تا به کنار ساحل دریا رسید و صیّادی را دید، به او گفت: «اگر من به تو کمک کنم، چیزی از صید خود را به من می‌دهی»؟ مرد صیّاد قبول کرد و سلیمان (مشغول کمک به او شد، وقتی کار به اتمام رسید، صیّاد دو ماهی به او داد، سلیمان (آن‌ها را گرفت و شکم یک ماهی را باز کرد، ناگهان انگشتری در شکم ماهی دید، پس به منزل رفت و انگشتر را در لباس خود مخفی نمود، همسرش وقتی او را با دست پر دید به او گفت: «امشب می‌خواهم پدر و مادرم را به مهمانی دعوت کنم تا بدانند که تو مشغول کاری شده‌ای، پس آن‌ها را دعوت کرد و همگی ماهی‌ها را خوردند، وقتی فارغ شدند، سلیمان (انگشتر را از جیب لباس خود بیرون آورد و آن را به دست خود کرد، همان دم همه‌ی پرندگان و باد مسخّر او شدند و ملک و سلطنت او ظاهر شد و او همسر خود و والدین او را به سرزمین اصطخر برد و شیعیان بر گِرد او اجتماع کردند و خداوند در امر غیبت او گشایش ایجاد کرد، سال‌ها حکومت نمود و وقتی زمان مرگ او فرا رسید، آصف‌بن‌برخیا را وصیّ خود قرار داد و مردم امر و نهی شریعت را از او دریافت می‌کردند، سپس مدّتی آصف‌بن‌برخیا نیز غایب شد، ولی بعد از مدّتی ظهور کرد و تا مدّت‌ها میان آن‌ها حکومت می‌کرد، وقتی زمان غیبت دوّم او فرا رسید با مردم وداع کرد و زمانی‌که از او درباره‌ی زمان رؤیت و ظهورش سؤال کردند، گفت: «شما را بر روی پل صراط خواهم دید»، و سپس غایب شد، پس از آن بلا و گرفتاری بنی‌اسرائیل شدّت یافت و بخت‌النّصر بر آنان غالب شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۰

بحارا لأنوار، ج۱۳، ص۴۴۷

۲ -۶

(انبیاء/ ۷۹)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَ سُلَیْمَانُ (علیه السلام) یُطْعِمُ أَضْیَافَهُ اللَّحْمَ بِالْحُوَّارِیِّ وَ عِیَالَهُ الْخُشْکَارَ وَ یَأْکُلُ هُوَ الشَّعِیرَ {غَیْرَ} مَنْخُول.

امام صادق (سلیمان (به مهمان‌های خود گوشت با نان مغز گندم می‌خوراند و به عیال خود نان خشکار می‌خوراند و خودش نان جو با سبوس می‌خورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۲

الدعوات للراوندی، ص ۱۴۳

آیه وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ [80]

و ساختن زره را به‌خاطر شما به او آموختیم، تا شما را در جنگ‌هایتان [از آسيب] حفظ کند، آیا شما شکرگزار [اين نعمت‌هاى خدا] هستید؟!

۱

(انبیاء/ ۸۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ أَیِ الزَّرَدِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّکُمْ؛ منظور از آن زره می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۴/ القمی، ج۲، ص۷۴ و البرهان، فیهما: «الدرع» بدل «الزرد»

۲

(انبیاء/ ۸۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی دَاوُدَ (علیه السلام) أَنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ (علیه السلام) أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ (علیه السلام) فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَهًٍْ وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَهًٍْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.

امام علی (از امام صادق (روایت است که امام علی (فرمود: «خداوند عزّوجلّ به داود (وحی کرد؛ اگر از مال بیت‌المال نخوری و با دستان خود کار کنی، تو بنده‌ی خوبی هستی. سپس داود (چهل صبح به گریه افتاد و خداوند نیز به آهن دستور داد که برای داود (نرم گردد. چنین شد که خداوند آهن را برای داود (نرم گرداند. او در هر روز زره‌ای می‌ساخت و آن را به هزار درهم می‌فروخت. او سیصدوشصت زره ساخت و به سیصدوشصت هزار درهم فروخت و خود را از مال بیت‌المال بی‌نیاز کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۲

الکافی، ج۵، ص۷۴ / نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ لِسُلَیْمانَ الرِّیحَ عاصِفَةً تَجْری بِأَمْرِهِ إِلی الْأَرْضِ الَّتی بارَکْنا فی‌ها وَ کُنَّا بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عالِمینَ [81]

و تندباد را مسخّرِ سلیمان ساختیم، که به فرمان او به‌سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم حرکت می‌کرد و ما از همه چیز آگاه بوده‌ایم.

۱

(انبیاء/ ۸۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لِسُلَیْمانَ الرِّیحَ عاصِفَةً قَالَ تَجْرِی مِنْ کُلِّ جَانِبٍ إِلی الْأَرْضِ الَّتِی بارَکْنا فِی‌ها قَالَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ الشَّامِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً؛ منظور از آن، بادیست که از هر سمتی به جریان می‌افتاد، و مراد از إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا؛ بیت‌المقدّس و شام است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۶۷/ القمی، ج۲، ص۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ مِنَ الشَّیاطینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِکَ وَ کُنَّا لَهُمْ حافِظینَ [82]

و گروهی از شیاطین [را نيز مسخّرِ او قرار داديم، كه در دريا] برایش غوّاصی می‌کردند و کارهایی جز این [نيز] برای او انجام می‌دادند و ما آن‌ها را [از سركشى] حفظ می‌کردیم.

۱

(انبیاء/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَهًٍْ أَنَّه قَالَ… وَ کَیْفَ صَعِدَتِ الشَّیَاطِینُ إِلَی السَّمَاءِ وَ هُمْ أَمْثَالُ النَّاسِ فِی الْخِلْقَهًِْ وَ الْکَثَافَهًِْ وَ قَدْ کَانُوا یَبْنُونَ لِسُلَیْمَانَ‌بْنِ‌دَاوُدَ (علیه السلام) مِنَ الْبِنَاءِ مَا یَعْجِزُ عَنْهُ وُلْدُ آدَمَ قَالَ غُلِّظُوا لِسُلَیْمَانَ کَمَا سُخِّرُوا وَ هُمْ خَلْقٌ رَقِیقٌ غِذَاؤُهُمُ النَّسِیمُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی کُلِّ ذَلِکَ صُعُودُهُمْ إِلَی السَّمَاءِ لِاسْتِرَاقِ السَّمْعِ وَ لَا یَقْدِرُ الْجِسْمُ الْکَثِیفُ عَلَی الِارْتِقَاءِ إِلَیْهَا بِسُلَّمٍ أَوْ بِسَبَب.

امام صادق (از جمله سؤالاتی که زندیق از امام صادق (پرسید این است: «چگونه شیطان‌ها به آسمان بالا می‌روند با اینکه آن‌ها نیز مثل مردم در خلقت و جثّه هستند و برای حضرت سلیمان (ساختمان می‌ساختند و کارهایی می‌کردند که انسان‌ها از انجام آن عاجز بودند»؟ فرمود: «برای سلیمان (غلظت یافته بودند چنانچه مسخّر او نیز بودند، امّا آن‌ها موجوداتی رقیق (گازی شکل) هستند، غذای آن‌ها نسیم است به همان دلیل می‌توانند بر آسمان برای استراق سمع صعود کنند با اینکه جسم سنگین نمی‌تواند بالا برود مگر با نردبان یا وسیله‌ای دیگر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۲

الإحتجاج، ج۲، ص۳۳۹

آیه وَ أَیُّوبَ إِذْ نادی رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمینَ [83]

و ایّوب را [به ياد آور] هنگامی‌که پروردگارش را خواند [و عرضه داشت]: «ناراحتی [و مشكلات شديد] به من روی آورده و تو مهربان‌ترینِ مهربانانی».

۱

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ابْتَلَی أَیُّوبَ (علیه السلام) بِلَا ذَنْبٍ فَصَبَرَ حَتَّی عُیِّرَ وَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی التَّعْیِیرِ.

امام صادق (خداوند تبارک‌وتعالی ایّوب (را بدون هیچ گناهی مبتلا نمود، وی بر بلا و گرفتاری‌ها صبر کرد تا وقتی‌که مورد سرزنش و ملامت قرار گرفت و انبیاء (بر سرزنش و ملامت صبر نمی‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۴

علل الشرایع، ج۱، ص۷۵ / نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا عَافَی أَیُّوبَ (علیه السلام) نَظَرَ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی عَبْدُکَ أَیُّوبُ الْمُبْتَلَی عَافَیْتَهُ وَ لَمْ یَزْدَرِعْ شَیْئاً وَ هَذَا لِبَنِی إِسْرَائِیلَ زَرْعٌ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ یَا أَیُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِکَ کَفّاً فَابْذُرْهُ وَ کَانَتْ سُبْحَتُهُ فِیهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَیُّوبُ (علیه السلام) کَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمِّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.

امام صادق (از امام صادق (نقل می‌کند: خداوند عزّوجلّ زمانی‌که به ایّوب (سلامتی و عافیت بخشید، او روی خود را متوجّه کشتزار مردمی نمود که او را از خود رانده بودند و سر خود را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: معبودا! ای مولای من! بنده‌ات ایّوب (را که مبتلا بود، عافیت بخشیدی، ولی او هیچ کشت و زرعی ندارد، و این کشتزارها همه متعلّق به بنی‌اسرائیل است». آن‌وقت خدای عزّوجلّ به او وحی نمود: «ای ایّوب (با دست از کیسه‌ات کفی برگیر و آن را بیفشان، کیسه‌ی او محتوی نمک بود، ایّوب (مشتی نمک برگرفت و آن را افشاند و از آن گیاه عدس بیرون آمد که شما آن را حمص می‌نامید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۴

الکافی، ج۶، ص۳۴۳

۳

(انبیاء/ ۸۳)

السّجّاد (علیه السلام) - أَخَذَ النَّاسُ ثَلَاثَهًًْ مِنْ ثَلَاثَهًٍْ أَخَذُوا الصَّبْرَ عَنْ أَیُّوبَ (علیه السلام) وَ الشُّکْرَ عَنْ نُوحٍ (علیه السلام) وَ الْحَسَدَ مِنْ بَنِی یَعْقُوبَ.

امام سجّاد (مردم سه چیز را از سه کس آموختند؛ صبر را از ایّوب (شکر را از نوح (و حسد را از فرزندان یعقوب (فرا گرفتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۴

عیون أخبارالرضا، ج۲، ص۴۵

۴

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ ابْتُلِیَ أَیُّوبُ سَبْعَ سِنِینَ بِلَا ذَنْبٍ. وَ عَنْهُ (علیه السلام) أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی ابْتَلَی أَیُّوبَ (علیه السلام) بِلَا ذَنْبٍ فَصَبَرَ حَتَّی عُیِّرَ وَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی التَّعْیِیرِ. وَ عَنْهُ (علیه السلام) أَنَّ أَیُّوبَ (علیه السلام) مَعَ جَمِیعِ مَا ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ تُنْتِنْ لَهُ رَائِحَهًٌْ وَ لَا قَبُحَتْ لَهُ صُورَهًٌْ وَ لَا خَرَجَتْ مِنْهُ مِدَّهًٌْ وَ لَا دَمٌ وَ لَا قَیْحٌ وَ لَا اسْتَقْذَرَهُ أَحَدٌ رَآهُ وَ لَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ أَحَدٌ شَاهَدَهُ وَ لَا تَدَوَّدَ شَیْءٌ مِنْ جَسَدِهِ وَ هَکَذَا یَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْ یَبْتَلِیهِ مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ الْمُکْرَمِینَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا اجْتَنَبَهُ النَّاسُ لِفَقْرِهِ وَ ضَعْفِهِ فِی ظَاهِرِ أَمْرِهِ لِجَهْلِهِمْ بِمَا لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ مِنَ التَّأْیِیدِ وَ الْفَرَجِ. وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَعْظَمُ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ إِنَّمَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِالْبَلَاءِ الْعَظِیمِ الَّذِی یَهُونُ مَعَهُ عَلَی جَمِیعِ النَّاسِ لِکَیْلَا یَدَّعُوا لَهُ الرُّبُوبِیَّهًَْ إِذَا شَاهَدُوا مَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُوصِلَهُ إِلَیْهِ مِنْ عَظَائِمِ نِعَمِهِ تَعَالَی مَتَی شَاهَدُوهُ وَ لِیَسْتَدِلُّوا بِذَلِکَ عَلَی أَنَّ الثَّوَابَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی ضَرْبَیْنِ اسْتِحْقَاقٍ وَ اخْتِصَاصٍ وَ لِئَلَّا یَحْتَقِرُوا ضَعِیفاً لِضَعْفِهِ وَ لَا فَقِیراً لِفَقْرِهِ وَ لَا مَرِیضاً لِمَرَضِهِ وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّهُ یُسْقِمُ مَنْ یَشَاءُ وَ یَشْفِی مَنْ یَشَاءُ کَیْفَ یَشَاءُ بِأَیِّ سَبَبٍ شَاءَ وَ یَجْعَلُ ذَلِکَ عِبْرَهًًْ لِمَنْ شَاءَ وَ شَقَاوَهًًْ لِمَنْ شَاءَ وَ سَعَادَهًًْ لِمَنْ شَاءَ وَ هُوَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ عَدْلٌ فِی قَضَائِهِ وَ حَکِیمٌ فِی أَفْعَالِهِ لَا یَفْعَلُ بِعِبَادِهِ إِلَّا الْأَصْلَحَ لَهُمْ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِهِ.

امام صادق (ایّوب (بدون گناه بلا کشید و همانا پیامبران (گناه نمی‌کنند، چون آنان معصوم و پاک هستند، نه گناه می‌کنند و نه کج می‌روند و نه مرتکب گناه می‌شوند چه صغیره باشد و چه کبیره. همانا ایّوب (با تمام بلاهایی که به او رسید، بوی بد نگرفت و صورت او زشت نشد و هیچ‌گونه خون و چرکی از او بیرون نیامد و هیچ‌کس از او نفرت پیدا نکرد و هیچ‌کس از او نترسید و به هیچ جای بدنش کرم نیفتاد و خداوند با همه‌ی پیامبران (و اولیاء گرامی خود که مبتلایشان می‌سازد، چنین معامله می‌کند، و اینکه مردم از او دوری می‌کردند به جهت فقر و ضعف ظاهری او بود، چون نمی‌دانستند که او نزد خداوند تا چه حدّ مورد تأیید است و گشایشی خواهد داشت، پیامبر خدا (فرموده است: «بلاکش‌ترین مردم، پیامبران (هستند، سپس هرکسی که به آنان شبیه‌تر باشد. خداوند ازاین‌جهت او را به آن بلای بزرگ گرفتار کرد که نزد همه‌ی مردم خوار دیده شود تا وقتی نعمت‌های بزرگی را که خداوند به او داد مشاهده کردند، او را به خدایی نگیرند و به این موضوع پی ببرند که ثواب خداوند بر دو قسم است؛ ثواب استحقاقی و ثواب اختصاصی، و تا ضعیفی را به خاطر ضعفش و فقیری را به خاطر فقرش و مریضی را به خاطر مرضش کوچک نشمارند و بدانند که خداوند هرکس را بخواهد مریض می‌کند و هرکس را که بخواهد شفا می‌دهد، هر زمان‌که بخواهد و به هرگونه که بخواهد و با هر سببی که بخواهد، و آن را عبرت برای هرکس که بخواهد و شقاوت برای هرکس که بخواهد و سعادت برای هرکس که بخواهد قرار می‌دهد و او در همه‌ی این حالات در قضاوت خود عادل و در کارهای خود حکیم است و نسبت به بندگان خود جز آنچه را که به صلاح آنان است کاری انجام نمی‌دهد و آنان نیرویی جز از او ندارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۴

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۰۰ / نورالثقلین

۵

(انبیاء/ ۸۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَقَدْ رُوِیَ عَنِ الرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ سُئِلَ أَیُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً فَقَالَ الْأَنْبِیَاءُ ثُمَ الصَّالِحُونَ ثُمَ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاس.

پیامبر (از رسول خدا (پرسیده شد: «گرفتاری چه کسانی بیشتر است»؟ رسول خدا (فرمود: «ما گروه پیغمبران (ابتلاء و گرفتاریمان از همه‌ی مردم سخت‌تر است و بعد از ما مؤمنین هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۶

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۵۵

۶

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَبُوبَصِیرٍ سَأَلْتُهُ عَنْ بَلِیَّهًِْ أَیُّوبَ (علیه السلام) الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا فِی الدُّنْیَا لِأَیِ عِلَّهًٍْ کَانَتْ قَالَ لِنِعْمَهًٍْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِهَا فِی الدُّنْیَا وَ أَدَّی شُکْرَهَا وَ کَانَ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ لَا یُحْجَبُ إِبْلِیسُ مِنْ دُونِ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ وَ رَأَی شُکْرَ نِعْمَهًِْ أَیُّوبَ حَسَدَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ أَیُّوبَ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْکَ شُکْرَ هَذِهِ النِّعْمَهًِْ إِلَّا بِمَا أَعْطَیْتَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ لَوْ حَرَمْتَهُ دُنْیَاهُ مَا أَدَّی إِلَیْکَ شُکْرَ نِعْمَهًٍْ أَبَداً فَقِیلَ لَهُ قَدْ سَلَّطْتُکَ عَلَی مَالِهِ وَ وَلَدِهِ قَالَ فَانْحَدَرَ مُسْرِعاً خَشْیَهًَْ أَنْ تُدْرِکَهُ رَحْمَهًُْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَلَمْ یُبْقِ لَهُ مَالًا وَ وَلَداً إِلَّا أَعْطَاهُ فَازْدَادَ أَیُّوبُ لِلَّهِ شُکْراً وَ حَمْداً قَالَ فَسَلِّطْنِی عَلَی زَرْعِهِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَجَاءَ مَعَ شَیَاطِینِهِ فَنَفَخَ فِیهِ فَاحْتَرَقَ فَازْدَادَ أَیُّوبُ لِلَّهِ شُکْراً وَ حَمْداً فَقَالَ یَا رَبِّ سَلِّطْنِی عَلَی بَدَنِهِ فَسَلَّطَهُ عَلَی بَدَنِهِ مَا خَلَا عَقْلَهُ وَ عَیْنَیْهِ وَ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ فَنَفَخَ فِیهِ إِبْلِیسُ فَصَارَ قَرْحَهًًْ وَاحِدَهًًْ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ فَبَقِیَ فِی ذَلِکَ دَهْراً یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یَشْکُرُهُ حَتَّی وَقَعَ فِی بَدَنِهِ الدُّودُ وَ کَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَدَنِهِ فَیَرُدُّهَا وَ یَقُولُ لَهَا ارْجِعِی إِلَی مَوْضِعِکَ الَّذِی خَلَقَکَ اللَّهُ مِنْهُ فَنَتَنَ حَتَّی أَخْرَجَهُ أَهْلُ الْقَرْیَهًِْ مِنَ الْقَرْیَهًِْ وَ أَلْقَوْهُ فِی الْمَزْبَلَهًِْ خَارِجَ الْقَرْیَهًِْ وَ کَانَتِ امْرَأَتُهُ رَحْمَهًَْ بِنْتَ یُوسُفَ‌بْنِ‌یَعْقُوبَ‌بْنِ‌إِسْحَاقَ‌بْنِ‌إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ عَلَیْهَا تَتَصَدَّقُ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَجِدُهُ فَلَمَّا طَالَ عَلَیْهِ الْبَلَاءُ وَ رَأَی إِبْلِیسُ صَبْرَهُ أَتَی أَصْحَاباً لَهُ کَانُوا فِی الْجِبَالِ رُهْبَاناً وَ قَالَ لَهُمْ مُرُّوا بِنَا إِلَی هَذَا الْعَبْدِ الْمُبْتَلَی فَنَسْأَلَهُ عَنْ بَلِیَّتِهِ فَرَکِبُوا بِغَالًا شُهْبَاناً وَ جَاءُوا فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ نَفَرَتْ بِغَالُهُمْ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَقَرَنُوا بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ مَشَوْا إِلَیْهِ وَ کَانَ فِیهِمْ شَابٌّ حَدَثُ السِّنِّ فَقَعَدُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا أَیُّوبُ لَوْ أَخْبَرْتَنَا بِذَنْبِکَ وَ مَا تَرَی ابْتِلَاءَکَ بِهَذَا الْبَلَاءِ الَّذِی لَمْ یَبْتَلِ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا

مَنْ أَمْرٍ کُنْتَ تُسِرُّهُ فَقَالَ أَیُّوبُ وَ عَزَّهًِْ رَبِّی إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنِّی مَا أَکَلْتُ طَعَاماً إِلَّا وَ عَلَی خِوَانِی یَتِیمٌ أَوْ ضَعِیفٌ یَأْکُلُ مَعِی وَ مَا عَرَضَ لِی أَمْرَانِ کِلَاهُمَا طَاعَهًٌْ إِلَّا أَخَذْتُ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِی فَقَالَ الشَّابُّ سَوْءَهًًْ لَکُمْ عَمَدْتُمْ إِلَی نَبِیِّ اللَّهِ فَعَیَّرْتُمُوهُ حَتَّی أَظْهَرَ مِنْ عِبَادَهًِْ رَبِّهِ مَا کَانَ یُسِرُّهَا فَقَالَ أَیُّوبُ لَوْ جَلَسْتُ مَجْلِسَ الْخَصْمِ مِنْکَ لَأَدْلَیْتُ بِحُجَّتِی فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ غَمَامَهًًْ فَنَطَقَ فِیهَا نَاطِقٌ بِعَشَرَهًِْ آلَافِ لِسَانٍ أَوْ سِتَّهًِْ آلَافِ لُغَهًٍْ یَا أَیُّوبُ أَدْلِ بِحُجَّتِکَ فَإِنِّی مِنْکَ قَرِیبٌ وَ لَمْ أَزَلْ قَرِیباً قَالَ فَشَدَّ عَلَیْهِ مِئْزَرَهُ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ قَالَ ابْتَلَیْتَنِی بِهَذِهِ الْبَلِیَّهًِْ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَعْرِضْ لِی أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا لَزِمْتُ بِأَحْسَنِهِمَا عَلَی بَدَنِی وَ لَمْ آکُلْ أَکْلَهًًْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا وَ عَلَی خِوَانِی یَتِیمٌ قَالَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَیُّوبُ مَنْ حَبَّبَ إِلَیْکَ الطَّاعَهًَْ وَ مَنْ صَیَّرَکَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَ النَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ وَ تَحْمَدُهُ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُکَبِّرَهُ وَ النَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ أَ تَمُنُّ عَلَی اللَّهِ بِمَا لِلَّهِ الْمَنُّ فِیهِ عَلَیْکَ فَأَخَذَ التُّرَابَ وَ وَضَعَهُ فِی فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ یَا رَبِّ فَعَلْتَ ذَلِکَ بِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَلَکاً فَرَکَضَ بِرِجْلِهِ فَخَرَجَ الْمَاءُ فَغَسَّلَهُ بِذَلِکَ الْمَاءِ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا کَانَ فَأَنْبَتَ اللَّهُ عَلَیْهِ رَوْضَهًًْ خَضْرَاءَ وَ رَدَّ عَلَیْهِ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ وَ وُلْدَهُ وَ زَرْعَهُ وَ قَعَدَ مَعَهُ الْمَلِکُ یُحَدِّثُهُ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ مَعَهَا الْخُبْزَ الْیَابِسَ فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَی الْمَوْضِعِ إِذَا الْمَوْضِعُ مُتَغَیِّرُ وَ إِذَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فَبَکَتْ وَ صَاحَتْ وَ قَالَتْ یَا أَیُّوبُ مَا دَهَاکَ فَنَادَاهَا أَیُّوبُ فَأَقْبَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْهُ وَ قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بَدَنَهُ وَ نِعْمَتَهُ سَجَدَتْ لِلَّهِ شُکْراً فَرَأَی ذُؤَابَتَهَا مَقْطُوعَهًًْ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا سَأَلَتْ قَوْماً أَنْ یُعْطُوهَا مَا تَحْمِلُهُ إِلَی أَیُّوبَ مِنْ طَعَامٍ وَ کَانَتْ حَسَنَهًَْ الذُّؤَابَهًِْ فَقَالُوا لَهَا تَبِیعِینَا ذُؤَابَتَکَ هَذِهِ حَتَّی نُعْطِیَکَ فَقَطَعَتْهَا وَ دَفَعَتْهَا إِلَیْهِمْ وَ أَخَذَتْ مِنْهُمْ طَعَاماً لِأَیُّوبَ فَلَمَّا رَآهَا مَقْطُوعَهًَْ الشَّعْرِ غَضِبَ وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ یَضْرِبَهَا مِائَهًًْ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ کَانَ سَبَبُهُ کَیْتَ وَ کَیْتَ فَاغْتَمَّ أَیُّوبُ مِنْ ذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَخُذْ {وَ خُذْ} بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ فَأَخَذَ مِائَهًَْ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهَا ضَرْبَهًًْ وَاحِدَهًًْ فَخَرَجَ مِنْ یَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ أَهْلَهُ الَّذِینَ مَاتُوا بَعْدَ مَا أَصَابَهُمْ الْبَلَاءُ کُلَّهُمْ أَحْیَاهُمُ اللَّهُ فَعَاشُوا مَعَهُ وَ سُئِلَ أَیُّوبُ (علیه السلام) بَعْدَ مَا عَافَاهُ اللَّهُ أَیُّ شَیْءٍ کَانَ أَشَدَّ عَلَیْکَ مِمَّا مَرَّ عَلَیْکَ قَالَ شَمَاتَهًُْ الْأَعْدَاءِ قَالَ فَأَمْطَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی دَارِهِ فِرَاشَ الذَّهَبِ وَ کَانَ یَجْمَعُهُ فَإِذَا ذَهَبَ الرِّیحُ بِشَیْءٍ عَدَا خَلْفَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَائِیلُ أَ مَا تَشْبَعُ یَا أَیُّوبُ قَالَ وَ مَنْ یَشْبَعُ مِنْ رِزْقِ رَبِّه. نَرْوِی أَنَّ أَیُّوبَ (علیه السلام) لَمَّا جَهَدَهُ الْبَلَاءُ قَالَ لَأَقْعُدَنَ مَقْعَدَ الْخَصْمِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ تَکَلَّمْ فَجَثَی عَلَی الرَّمَادِ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَا عَرَضَ لِی أَمْرَانِ قَطُّ کِلَاهُمَا لَکَ فِیهِ رِضًی إِلَّا اخْتَرْتُ أَشَدَّهُمَا عَلَی بَدَنِی فَنُودِیَ مِنْ غَمَامَهًٍْ بَیْضَاءَ بِسِتَّهًِْ آلَافِ لُغَهًٍْ فَلِمَنِ الْمَنُّ فَوَضَعَ الرَّمَادَ عَلَی رَأْسِهِ وَ خَرَّ سَاجِداً یُنَادِی لَکَ الْمَنُّ سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ فَکَشَفَ اللَّهُ ضُرَّهُ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: از امام صادق (درباره‌ی بلاهایی که به ایّوب (رسید سؤال کردم که علّت آن‌ها چه بود؟ فرمود: «به جهت نعمت دنیایی بود که خداوند به او عطا کرد و او موفّق به شکر آن نعمت شد و ابلیس که در آن زمان هنوز از زیر عرش رانده نشده بود، وقتی صعود کرد و شکر بی‌اندازه‌ی ایّوب (را مشاهده نمود به حسد دچار شد و گفت: «پروردگارا اگر ایّوب (تو را سپاس می‌گوید به جهت آن است که تو همواره در دنیا به او نعمت داده‌ای و اگر او را از دنیا و نعماتش محروم کنی او هم ابداً تو را شکر نخواهد گفت». خداوند فرمود: «ای شیطان! تو را بر مال و فرزند او مسلّط کردم، پس شیطان به‌سرعت دست بر کار نابودی مال و فرزندان ایّوب (شد، چون می‌ترسید که رحمت خداوند ایّوب (را فرا بگیرد و او کاری انجام نداده باشد». بعد از نابودی مال و فرزندانش، ایّوب (بیشتر به درگاه خدا شکر و سپاس به‌جا آورد، شیطان عرضه داشت: «خدایا مرا بر کشت و زرع او مسلّط ساز». خطاب رسید: «هرچه می‌خواهی بکن»، پس شیطان با اعوانش به سراغ کشت و زرع ایّوب (رفتند و با نفخه‌ی خود آن را به آتش کشیدند، امّا ایّوب (باز هم شکر و حمد الهی را بجا آورد، شیطان عرضه داشت: «خدایا مرا بر چهارپایان و گلّه‌ی او مسلّط ساز». وقتی به او اجازه داده شد، همه‌ی دام‌های ایّوب (را هلاک کرد، باز هم ایّوب (شکر و سپاس بیشتری بجا آورد، این‌بار شیطان گفت: «خدایا مرا بر بدن او مسلّط ساز»! پس خداوند او را بر بدن ایّوب (دمید که موجب ایجاد زخمی شد که از فرق سر تا نوک پای او را فرا گرفت و مدّت‌ها آن جراحت باقی بود و ایّوب (همواره خدا را شکر و سپاس می‌گفت: «تا آنجا که بدنش کرم گذاشت و آن‌ها از بدن او بیرون می‌آمدند و آن‌ها را برمی‌گرداند و به آن‌ها می‌گفت: به همان جایی که خداوند شما را از آن خلق کرده باز گردید، سپس آن عفونت‌ها بد بوی شد، تا آنجا که اهل قریه او را بیرون کردند و وی را به زباله دانی بیرون شهر بردند و همسر او رحیمه دختر یوسف (بود که از میان مردم صدقه می‌گرفت و برای گذراندن زندگی به نزد ایّوب (می‌برد». وقتی رنج و بلای ایّوب (طولانی شد و ابلیس باز هم از او صبر و شکر دید، همه یارانش را که در کوه‌ها راهب بودند فرا خواند و گفت: «بیایید برویم و از این بنده‌ی مبتلا درباره‌ی بلایی که به او رسیده بپرسیم»، پس سوار بر مرکب‌های خود از اسب و استر شدند و وقتی‌که به ایّوب (نزدیک شدند حیوانات از بوی تعفّن متأذی شدند ورم کردند، مجبور شدند پیاده به نزد او بروند، در میان آن‌ها جوانی نورس بود، آن‌ها در کنار ایّوب (نشستند و از او پرسیدند: «ای ایّوب (به ما خبر بده چه گناهی مرتکب شده‌ای که خدا تو را به این بلایی که هیچ‌کس را مبتلا نکرده، دچار نموده است». ایّوب (گفت: «به عزّت پروردگارم سوگند او خود می‌داند که من هیچ غذایی نخوردم جز آنکه در کنار سفره‌ی من یتیم و فقیری بود که همسفره‌ی من بود و هرگز دو امر بر من عرضه نشد که هر دو طاعت الهی باشد و من امر سخت‌تر را بر نگزیده باشم». آن جوان مزبور وقتی چنین شنید، گفت: «وای بر شما که پیامبر خدا (را مجبور کردید تا عباداتی را که مخفیانه انجام داده بود، آشکار و ظاهر نماید. مطابق حکم صریح و روایاتی که دراین‌باب وارد شده محال است که پیامبر خدا به علّتی مبتلا شود که باعث تنفّر و گریز مردم از وی شود، چون دراین‌صورت اصل مسئله‌ی رسالت او با اشکال مواجه می‌گردد». در ادامه ایّوب (گفت: «اگر در مقام دشمنی و محاجّه بودم، دلایل و حجج خود را ابراز می‌کردم»، دراین‌وقت خداوند ابری به‌سوی او فرستاد که از میان آن ده‌هزار یا شش‌هزار زبان گویا با او صحبت کردند و گفتند: «ای ایّوب (حجّت‌های خود را عرضه کن، چون من به تو نزدیکم و همواره نزدیک بوده‌ام»، ایّوب (گفت: «مرا بر روی زانو بنشانید» و آن وقت فرمود: «خدایا تو مرا به این بلا دچار نمودی درحالی‌که می‌دانی هیچ‌گاه دو امر بر من عرضه نشد، جز اینکه من امر دشوارتر را برمی‌گزیدم و هیچ‌گاه طعامی نمی‌خوردم جز آنکه یتیمی بر سر سفره‌ام حاضر بود»! خطاب رسید: «ای ایّوب (چه‌کسی عبادت و طاعت را نزد تو محبوب نمود و چه‌کسی آن‌زمان که همه‌ی مردم از من غافل بودند، به تو توفیق حمد و تسبیح و تکبیر مرا می‌داد؟ آیا بر ما به‌واسطه‌ی چیزی منّت می‌گذاری که ما آن را بر تو منّت نهاده‌ایم و ارزانی داشته‌ایم»؟ در این وقت ایّوب (مشتی خاک برگرفت و آن را در دهان خود ریخت، سپس گفت: «توای خدای من این امور را به انجام رساندی و به من توفیق عبادت و شکر عنایت کردی». پس از آن خداوند فرشته‌ای را به‌سوی او فرستاد و فرمان داد با پای خود بر زمین بکوبد، آن وقت چشمه‌ای ظاهر شد که ایّوب (خود را در آن شستشو داد و بلافاصله از آنچه قبلاً بود نیز جوان‌تر و تندرست‌تر شد، سپس خداوند در اطراف او باغ سرسبزی رویانید و مال و خاندان و کشت و زرع و گلّه‌هایش را دو چندان به او بازگردانید و جبرئیل نیز در کنار او مشغول صحبت با او شد، در این وقت همسرش با تکّه‌ای نان خشک سر رسید و وقتی اوضاع را دگرگون دید و دو مرد را مشاهده کرد، فریاد زد: «ای ایّوب (چه بر سرت آمده»؟ آن‌وقت ایّوب (او را صدا زد، وقتی جلوتر رفت و ایّوب (را سالم مشاهده کرد، سجده‌ی شکر بجا آورد، ناگهان ایّوب (مشاهده کرد که موهای همسرش کوتاه شده و این به‌جهت آن بود که او از مردم تقاضای نانی برای سدّ جوع کرده بود و چون گیسوان زیبایی داشت، مردم به او گفته بودند: «موهایت را به ما بده تا ما به تو نان بدهیم»، او هم موهایش را کوتاه کرد و به آن‌ها داد و طعامی برای ایّوب (تهیّه کرد، امّا ایّوب (که از ماجرا بی‌خبر بود با دیدن این وضع خشمگین شد و سوگند خورد که او را صد تازیانه بزند، همان دم به او وحی شد که همسرش بی‌گناه بوده و به‌همین‌جهت از سوگند خود اندوهگین شد، امّا خداوند به او وحی نمود که دسته‌ای صدتایی از شاخه‌های نازک را برگرفته و با آن ضربه‌ای بر همسرش فرود آورد و به‌این‌ترتیب سوگند خود را ادا کند و او نیز چنین کرد، و خداوند خانواده‌ی او را که همه در اثر نزول بلا هلاک شده بودند زنده فرمود و آن‌ها در کنار او روزگار گذرانیدند. پس از بهبودی ایّوب (از او سؤال کردند: «چه مصیبتی برای تو از همه‌ی این بلایا سخت‌تر و دشوارتر بود»؟ فرمود: «شماتت دشمنان». در ادامه خداوند در خانه‌ی ایّوب (باران طلا بارید تا آنجا که خانه‌ی او از طلا و مفروش شد و او آن‌ها را جمع می‌کرد و هرگاه باد آن را به اطراف می‌برد او آن‌ها را برمی‌گرداند، سپس جبرئیل به ایّوب (گفت: «ای ایّوب (آیا سیر شدی»؟ ایّوب (پاسخ داد: «چه کسی از روزی پروردگارش اشباع می‌گردد»؟ روایت شده هنگامی‌که ایّوب (گرفتار مصیبت شد گفت: «اکنون مانند مقابله با خصم خواهم نشست». خداوند متعال به او وحی کردند: «سخن بگو»، او روی خاکسترها قرار گرفت و گفت: «بار خدایا خودت می‌دانی هنگامی‌که دو حادثه برای من پیش می‌آید و تو از آن هر دو هم راضی بودی من سخت‌ترین آن‌ها را انتخاب می‌کردم». دراین‌هنگام از ابر سفیدی ندایی بلند شد و با هزارها زبان اعلام گردید که منّت از آنِِِِِِِِِِِِِِِ چه‌کسی می‌باشد، ایّوب (خاکسترها را بر سر گذاشت و به سجده افتاد و گفت: «بار خدایا منّت از آن شما می‌باشد، خداوند هم فوراً او را عافیت بخشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۷۶

قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۶۹

۷

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّمَا کَانَتْ بَلِیَّهًُْ أَیُّوبَ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا فِی الدُّنْیَا لِنِعْمَهًٍْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَیْهِ فَأَدَّی شُکْرَهَا وَ کَانَ إِبْلِیسُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ لَا یُحْجَبُ دُونَ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ عَمَلُ أَیُّوبَ بِأَدَاءِ شُکْرِ النِّعْمَهًِْ حَسَدَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ أَیُّوبَ لَمْ یُؤَدِّ شُکْرَ هَذِهِ النِّعْمَهًِْ إِلَّا بِمَا أَعْطَیْتَهُ مِنَ الدُّنْیَا فَلَوْ حُلْتَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دُنْیَاهُ مَا أَدَّی إِلَیْکَ شُکْرَ نِعْمَهًٍْ فَسَلِّطْنِی عَلَی دُنْیَاهُ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یُؤَدِّی شُکْرَ نِعْمَهًٍْ فَقَالَ قَدْ سَلَّطْتُکَ عَلَی دُنْیَاهُ فَلَمْ یَدَعْ لَهُ دُنْیَا وَ لَا وَلَداً إِلَّا أَهْلَکَهُ کُلَّ ذَلِکَ وَ هُوَ یَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَی ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ أَیُّوبَ یَعْلَمُ أَنَّکَ سَتَرُدُّ إِلَیْهِ دُنْیَاهُ الَّتِی أَخَذْتَهَا مِنْهُ فَسَلِّطْنِی عَلَی بَدَنِهِ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یُؤَدِّی شُکْرَ نِعْمَهًٍْ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَدْ سَلَّطْتُکَ عَلَی بَدَنِهِ مَا عَدَا عَیْنَهُ وَ قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ فَقَالَ أَبُوبَصِیرٍ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَانْقَضَ مُبَادِراً خَشْیَهًَْ أَنْ تُدْرِکَهُ رَحْمَهًُْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَتَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَنَفَخَ فِی مَنْخِرَیْهِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ فَصَارَ جَسَدُهُ نُقَطاً نُقَطاً.

امام صادق (ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: بلایی که حضرت ایّوب (به آن مبتلا گردید برای نعمت‌هایی بود که خداوند به او عنایت فرموده بود و آن حضرت (شکر نعمت‌های الهی را بجا می‌آورد، و در آن زمان شیطان هنوز از [صعود به طرف] آسمان‌ها ممنوع نشده بود و می‌توانست تا نزدیکی عرش برود. و وقتی در نزدیکی عرش بود که دید ادای شکر نعمت ایّوب (را [ملائکه با عظمت هرچه تمام‌تر] بالا می‌برند، حسد برد و گفت: «خدایا ایّوب (شکر تو را نمی‌کند مگر برای نعمت‌های دنیایی که به او عطا کرده‌ای و اگر او را از عطاهای خود محروم کنی شکر نخواهد کرد، و [اگر سخن من مورد قبول نیست] مرا بر دنیای او مسلّط گردان تا معلوم شود که شکر نعمت تو را نمی‌کند»، خطاب [از مصدر جلال] رسید: «تو را مسلّط نمودم». پس از این خطاب شیطان برای ایّوب (چیزی باقی نگذارد و اموال و فرزندانش را هلاک و نابود ساخت. ولیکن آن حضرت (همچنان به شکرگزاری خود ادامه می‌داد و خدای را حمد می‌نمود، و شیطان بار دیگر به نزدیکی عرش رفت و گفت: «خدایا ایّوب (چون می‌داند آنچه را که من از او گرفتم تو بار دیگر به او عنایت خواهی کرد به شکر و حمد تو اشتغال دارد، پس مرا به بدنش مسلّط گردان تا معلوم گردد که او شکر نعمت‌های تو را نمی‌کند و حمد تو را نخواهد کرد». خطاب رسید که؛ «تو را بر جمیع بدنش مسلّط نمودم مگر بر چشمانش و قلب و زبان و گوش او. … امام (فرمود: ابلیس از این که رحمت خداوند عزوجل به ایوب (برسد و مانع او و ایوب (شود، زود فرود آمد و از سموم آتشین در سوراخ‌های بینی‌اش دمید. بدین سان بدنش پر از تاول شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۰

علل الشرایع، ج۱، ص۷۵ / نورالثقلین

۸

(انبیاء/ ۸۳)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ الْمَاضِیَ (علیه السلام) عَنْ بَلِیَّهًِْ أَیُّوبَ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا فِی الدُّنْیَا لِأَیَّهًِْ عِلَّهًٍْ کَانَتْ قَالَ لِنِعْمَهًٍْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِهَا فِی الدُّنْیَا فَأَدَّی شُکْرَهَا وَ کَانَ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ لَا یُحْجَبُ إِبْلِیسُ دُونَ الْعَرْشِ فَلَمَّا صَعِدَ أَدَاءُ شُکْرِ نِعْمَهًِْ أَیُّوبَ حَسَدَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ أَیُّوبَ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْکَ شُکْرَ هَذِهِ النِّعْمَهًِْ إِلَّا بِمَا أَعْطَیْتَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ لَوْ حَرَمْتَهُ دُنْیَاهُ مَا أَدَّی

إِلَیْکَ شُکْرَ نِعْمَهًٍْ أَبَداً قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنِّی قَدْ سَلَّطْتُکَ عَلَی مَالِهِ وَ وُلْدِهِ قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِیسُ فَلَمْ یُبْقِ لَهُ مَالًا وَ لَا وَلَداً إِلَّا أَعْطَبَهُ فَلَمَّا رَأَی إِبْلِیسُ أَنَّهُ لَا یَصِلُ إِلَی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ أَیُّوبَ یَعْلَمُ أَنَّکَ سَتَرُدُّ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ الَّتِی أَخَذْتَهَا مِنْهُ فَسَلِّطْنِی عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ إِنِّی قَدْ سَلَّطْتُکَ عَلَی بَدَنِهِ مَا خَلَا قَلْبَهُ وَ لِسَانَهُ وَ عَیْنَیْهِ وَ سَمْعَهُ قَالَ فَانْحَدَرَ إِبْلِیسُ مُسْتَعْجِلًا مَخَافَهًَْ أَنْ تُدْرِکَهُ رَحْمَهًُْ الرَّبِّ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَتَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَیُّوبَ فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ وَ کَانَ فِی آخِرِ بَلِیَّتِهِ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَیُّوبُ مَا نَعْلَمُ أَحَداً ابْتُلِیَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْبَلِیَّهًِْ إِلَّا لِسَرِیرَهًِْ سَوْءٍ فَلَعَلَّکَ أَسْرَرْتَ سُوءاً فِی الَّذِی تُبْدِی لَنَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ نَاجَی أَیُّوبُ رَبَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَقَالَ رَبِّ ابْتَلَیْتَنِی بِهَذِهِ الْبَلِیَّهًِْ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَعْرِضْ لِی أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَی بَدَنِی وَ لَمْ آکُلْ أَکْلَهًًْ قَطُّ إِلَّا وَ عَلَی خِوَانِی یَتِیمٌ فَلَوْ أَنَّ لِی مِنْکَ مَقْعَدَ الْخَصْمِ لَأَدْلَیْتُ بِحُجَّتِی قَالَ فَعَرَضَتْ لَهُ سَحَابَهًٌْ فَنَطَقَ فِیهَا نَاطِقٌ فَقَالَ یَا أَیُّوبُ أَدْلِ بِحُجَّتِکَ قَالَ فَشَدَّ عَلَیْهِ مِئْزَرَهُ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ فَقَالَ ابْتَلَیْتَنِی بِهَذِهِ الْبَلِیَّهًِْ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَعْرِضْ لِی أَمْرَانِ قَطُّ إِلَّا لَزِمْتُ أَخْشَنَهُمَا عَلَی بَدَنِی وَ لَمْ آکُلْ أَکْلَهًًْ مِنْ طَعَامٍ إِلَّا وَ عَلَی خِوَانِی یَتِیمٌ قَالَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَیُّوبُ مَنْ حَبَّبَ إِلَیْکَ الطَّاعَهًَْ قَالَ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ تُرَابٍ فَوَضَعَهُ فِی فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ یَا رَبِّ.

امام کاظم (ابوبصیر گوید: از امام کاظم (از بلایی که حضرت ایّوب (به آن مبتلا گردید پرسیدم: «به چه علّت بود»؟ فرمود: «برای نعمت‌های دنیایی که خداوند به او عنایت فرموده بود، و آن حضرت (شکر آن را بجا می‌آورد و در آن زمان شیطان می‌توانست تا نزدیکی عرش الهی برود. ازاین‌جهت در نزدیکی عرش بود که دید شکر آن حضرت (را ملائکه بالا می‌برند حسد و رشک برد و گفت: «خدایا ایّوب (ادای شکر نمی‌کند مگر برای نعمت‌های فراوان دنیایی که به او مرحمت نموده‌ای و اگر او را محروم از عطایای خود کنی شکر نعمتی را نخواهد کرد». خطاب

به شیطان رسید؛ «تو را مسلّط نمودم بر اموال و فرزندانش». شیطان [شاد گردید و] با عجله خود را به ایوّب (رسانید و فرزندانش را هلاک نمود و اموالش را به باد فنا و نابودی داد. ولیکن بااین‌حال شیطان می‌دید که آن حضرت (همچنان شکر می‌کند و تغییری در شکرگزاری و حال و رنگ صورتش پدید نیامد، گفت: «خدایا چون ایّوب (می‌داند آنچه را که از او گرفته شده تو باز به او مرحمت خواهی کرد. بدین‌جهت شکر می‌کند، مرا مسلّط کن بر بدنش». خطاب رسید: «تو را مسلّط نمودم مگر بر قلب و زبان و چشمان و بر گوش او». شیطان پس از این خطاب به‌سرعت و عجله خود را به ایّوب (رسانید چون می‌ترسید که رحمت خداوند حضرتش (را دریابد و حائل شود میان او و ایّوب ([و دیگر نتواند کاری کند] و زمانی‌که بیماری و بلای آن حضرت (شدّت یافت و طولانی شد جمعی از صحابه‌ی (نادان و جاهل) او به حضورش آمدند و گفتند: «ای ایّوب (! کسی به این‌گونه بلا گرفتار نمی‌شود مگر به‌واسطه‌ی اعمال بد و گناه بسیار، شاید تو گناهانی را مرتکب می‌شدی و از ما مخفی می‌داشتی»؟ آن حضرت (گرفته خاطر شد و بعد از آنکه آن‌ها رفتند، عرض کرد: «خدایا مرا مبتلا نمودی به این بلا با اینکه تو می‌دانی هرگز دو امر و کاری برای من پیش نیامد که رضای تو در هر دو بود مگر آنکه اختیار می‌نمودم آن امر دشوار و مشکل‌تر را، و هرگز طعامی نخوردم مگر آنکه یتیمی را کنار سفره‌ی خود حاضر می‌نمودم، و اگر مرا اجازه‌ی سخن‌گفتن و محاجّه‌نمودن می‌دهی دلایل و حجّت خود را بگویم». پس خداوند ابری بالای سرش فرستاد و از میان آن ابر صدایی برآمد که‌ای ایّوب (دلایل و حجّت خود را بگو که تو را رخصت محاجّه و مخاصمه دادم. آن حضرت (لباس‌های خود را به خود پیچید و به دو زانو نشست و گفت: «خدایا مرا به این بلای سخت و شدید مبتلا نمودی و تو می‌دانی که هیچ‌گاه دو کار مشکل از عبادت و اطاعت تو برای من پیش نیامد مگر آنکه مشکل‌تر را اختیار نمودم و هرگز غذایی نخوردم مگر آنکه یتیمی را که فقیر بود در غذاخوردن با خود شریک کردم». ناگهان از میان ابر ندایی برآمد که؛ «ای ایّوب (چه‌کسی بندگی را محبوب تو گردانید»؟ آن حضرت (مشتی از خاک برداشت و در دهان خود ریخت و گفت: «خدایا تو مرا به آن اعمال و رفتار و کردار (نیک و پسندیده) موفّق داشتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۰

علل الشرایع، ج۱، ص۷۶ / نورالثقلین

۹

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَه عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَبْتَلِی الْمُؤْمِنَ بِکُلِ بَلِیَّهًٍْ وَ یُمِیتُهُ بِکُلِ مِیتَهًٍْ وَ لَا یَبْتَلِیهِ بِذَهَابِ عَقْلِهِ أَ مَا تَرَی أَیُّوبَ (علیه السلام) کَیْفَ سَلَّطَ إِبْلِیسَ عَلَی مَالِهِ وَ وُلْدِهِ وَ عَلَی أَهْلِهِ وَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ وَ لَمْ یُسَلِّطْهُ عَلَی عَقْلِهِ تَرَکَ لَهُ مَا یُوَحِّدُ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهِ.

امام صادق (عثمان نوّاء از کسی که برایش از امام صادق (حدیث کرده، نقل می‌کند: خدای عزّوجلّ مؤمن را به هر دردی گرفتار کند و به هر مرگی بمیراند جز اینکه دیوانه‌اش نکند، ندیدی که چگونه ابلیس به مال و فرزند و خاندان و هرچیز ایّوب (مسلّط شد و بر خردش مسلّط نشد، برایش ماند تا خدا را به‌وسیله‌ی آن یگانه داند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۲

الکافی، ج۳، ص۱۱۲ / نورالثقلین

۱۰

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ فَقَالَ یَا أَبَامُحَمَّدٍ یُسَلَّطُ وَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَی بَدَنِهِ وَ لَا یُسَلَّطُ عَلَی دِینِهِ قَدْ سُلِّطَ عَلَی أَیُّوبَ (علیه السلام) فَشَوَّهَ خَلْقَهُ وَ لَمْ یُسَلَّطْ عَلَی دِینِهِ وَ قَدْ یُسَلَّطُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَبْدَانِهِمْ وَ لَا یُسَلَّطُ عَلَی دِینِهِم.

امام صادق (ابوبصیر گوید: به امام صادق (عرض کردم: «تفسیر این آیات شریفه چیست: هنگامی‌که قرآن می‌خوانی، از شرّ شیطان مطرود، به خدا پناه بر! چرا که او، بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند، تسلّطی ندارد. (نحل/۹۹۹۸). امام (فرمود: «ای ابامحمّد! تسلّط او بر تن مؤمن است و بر دین او چیرگی نمی‌یابد. شیطان توانست بر ایّوب (سلطه یابد و پیکر او را زشت گرداند، ولی بر دینش چیرگی نیافت. و چه بسا بر پیکر مؤمنان تسلّط بیابد ولی بر دینشان هرگز».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۲

الکافی، ج۸، ص۲۸۸ / نورالثقلین

۱۱

(انبیاء/ ۸۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَنَّ امْرَأَهًَْ أَیُّوبَ (علیه السلام) قَالَتْ لَهُ یَوْماً لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ یَشْفِیَکَ فَقَالَ وَیْحَکِ کُنَّا فِی النَّعْمَاءِ سَبْعِینَ عَاماً فَهَلُمَّ نَصْبِرْ فِی الضَّرَّاءِ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ یَمْکُثْ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی عُوفِی.

ابن‌عبّاس (همسر حضرت ایّوب (به او گفت: «چرا خدا را نخواندی که تو را شفا بدهد»؟ فرمود: «وای بر تو، هفتاد سال در ناز و نعمت بودم، بیا به همان اندازه در بلا و گرفتاری صبور باشیم، بعد از آن مدّت زمان طولانی نگذشت که حضرت (شفا یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۴

الدعوات للراوندی، ص۱۶۵ / نورالثقلین

۱۲

(انبیاء/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - تُؤْتَی بِالْمَرْأَهًِْ الْحَسْنَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ الَّتِی قَدِ افْتُتِنَتْ فِی حُسْنِهَا فَتَقُولُ یَا رَبِّ حَسَّنْتَ خَلْقِی حَتَّی لَقِیتُ مَا لَقِیتُ فَیُجَاءُ بِمَرْیَمَ (سلام الله علیها) فَیُقَالُ أَنْتِ أَحْسَنُ أَوْ هَذِهِ قَدْ حَسَّنَّاهَا فَلَمْ تُفْتَتَنْ وَ یُجَاءُ بِالرَّجُلِ الْحَسَنِ الَّذِی قَدِ افْتُتِنَ فِی حُسْنِهِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ حَسَّنْتَ خَلْقِی حَتَّی لَقِیتُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَقِیتُ فَیُجَاءُ بِیُوسُفَ (علیه السلام) فَیُقَالُ أَنْتَ أَحْسَنُ أَوْ هَذَا قَدْ حَسَّنَّاهُ فَلَمْ یُفْتَتَن وَ یُجَاءُ بِصَاحِبِ الْبَلَاءِ الَّذِی قَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَهًُْ فِی بَلَائِهِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ شَدَّدْتَ عَلَی الْبَلَاءَ حَتَّی افْتُتِنْتُ فَیُؤْتَی بِأَیُّوبَ (علیه السلام) فَیُقَالُ أَ بَلِیَّتُکَ أَشَدُّ أَوْ بَلِیَّهًُْ هَذَا فَقَدِ ابْتُلِیَ فَلَمْ یُفْتَتَنْ.

امام صادق (روز قیامت که می‌شود زن زیبائی را که به خاطر زیبائیش به فتنه [و گناه] افتاده می‌آورند، آن زن می‌گوید: «پروردگارا تو مرا زیبا آفریدی و به همین خاطر من گرفتار فتنه شدم»، مریم (را برابرش می‌آورند و به او می‌گویند: «آیا تو زیبائی یا این؟ ما او را زیبا آفریدیم و دچار فتنه نگشت». و هم چنین مرد زیبائی را که به خاطر زیبائیش به فتنه [و گناه] افتاده را می‌آورند و آن مرد می‌گوید: «بار پروردگارا تو مرا زیبا خلق کردی و از این رهگذر دچار زنان گشتم و دیدم از آن‌ها آنچه را دیدم». یوسف (را نزدش می‌آورند و به او می‌گویند: «تو زیباتری یا این؟ ما او را زیبا خلق کردیم و با این حال‌به فتنه نیفتاد». و هم چنین مرد بلا رسیده‌ای را که به خاطر ابتلایش به فتنه [و گناه] افتاده می‌آورند، آن شخص می‌گوید: «بار پروردگارا بلا را بر من سخت کردی تا دچار فتنه شدم»! پس ایوب (را می‌آورند و به آن شخص می‌گویند: «آیا بلای تو سخت‌تر بود یا بلای این؟ او هم گرفتار بلا شد ولی به فتنه نیفتاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۴

الکافی، ج۸، ص۲۲۸

۱۳

(انبیاء/ ۸۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عن جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ: دَخَلَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَسَأَلَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ یَا سَلْمَانُ أَنَا الَّذِی دُعِیَتِ الْأُمَمُ کُلُّهَا إِلَی طَاعَتِی فَکَفَرَتْ فَعُذِّبَتْ بِالنَّارِ وَ أَنَا خَازِنُهَا عَلَیْهِمْ حَقّاً أَقُولُ یَا سَلْمَانُ إِنَّهُ لَا یَعْرِفُنِی أَحَدٌ حَقَّ مَعْرِفَتِی إِلَّا کَانَ مَعِی فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَی قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فَقَالَ یَا سَلْمَانُ هَذَانِ شَنْفَا عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ بِهِمَا تُشْرِقُ الْجِنَانُ وَ أُمُّهُمَا خِیَرَهًُْ النِّسْوَانِ أَخَذَ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ الْمِیثَاقَ بِی فَصَدَّقَ مَنْ صَدَّقَ وَ کَذَّبَ مَنْ کَذَّبَ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ أَنَا الْحُجَّهًُْ الْبَالِغَهًُْ و الْکَلِمَهًُْ الْبَاقِیَهًُْ وَ أَنَا سَفِیرُ السُّفَرَاءِ قَالَ سَلْمَانُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَقَدْ وَجَدْتُکَ فِی التَّوْرَاهًِْ کَذَلِکَ وَ فِی الْإِنْجِیلِ کَذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا قَتِیلَ کُوفَانَ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ یَقُولَ النَّاسُ وَا شَوْقَاهْ رَحِمَ اللَّهُ قَاتِلَ سَلْمَانَ لَقُلْتُ فِیکَ مَقَالًا تَشْمَئِزُّ مِنْهُ النُّفُوسُ لِأَنَّکَ حُجَّهًُْ اللَّهِ الَّذِی بِهِ تَابَ عَلَی آدَمَ وَ بِکَ أَنْجَی یُوسُفُ مِنَ الْجُبِّ وَ أَنْتَ قِصَّهًُْ أَیُّوبَ وَ سَبَبُ تَغَیُّرِ نِعْمَهًِْ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَ تَدْرِی مَا قِصَّهًُْ أَیُّوبَ وَ سَبَبُ تَغَیُّرِ نِعْمَهًِْ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ أَنْتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَمَّا کَانَ عِنْدَ الِانْبِعَاثِ لِلنُّطْقِ شَکَّ أَیُّوبُ فِی مُلْکِی فَقَالَ هَذَا خَطْبٌ جَلِیلٌ وَ أَمْرٌ جَسِیمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَا أَیُّوبُ أَ تَشُکُّ فِی صُورَهًٍْ أَقَمْتُهُ أَنَا إِنِّی ابْتَلَیْتُ آدَمَ (علیه السلام) بِالْبَلَاءِ فَوَهَبْتُهُ لَهُ وَ صَفَحْتُ عَنْهُ بِالتَّسْلِیمِ عَلَیْهِ بِإِمْرَهًِْ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنْتَ تَقُولُ خَطْبٌ جَلِیلٌ وَ أَمْرٌ جَسِیمٌ فَوَ عِزَّتِی لَأُذِیقَنَّکَ مِنْ عَذَابِی أَوْ تَتُوبَ إِلَیَّ بِالطَّاعَهًِْ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ أَدْرَکَتْهُ السَّعَادَهًُْ بِی یَعْنِی أَنَّهُ تَابَ وَ أَذْعَنَ بِالطَّاعَهًِْ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الطَّیِّبِینَ (.

امام علی ( جابربن‌یزید جعفی از مردی از اصحاب امیرالمؤمنین (نقل کرد که روزی سلمان خدمت امیرالمؤمنین (رسید و راجع به خود آن حضرت از ایشان پرسید. فرمود: «سلمان! من کسی هستم که تمام امّت‌ها به اطاعت از من دعوت شدند، کافر شدند و به آتش عذاب گردیدند. من نگهبان آن‌ها هستم، این یک واقعیّتی است که می‌گویم. ای سلمان! مرا به واقع کسی نمی‌شناسد، مگر اینکه با من در ملأ اعلی خواهد بود». در این موقع حسن و حسین (وارد شدند. امام فرمود: «ای سلمان! این دو گوشواره عرش پروردگار جهانند؛ به‌وسیله‌ی آن دو بهشت درخشان است، و مادرشان بهترین زنان است. خداوند از مردم راجع به من پیمان گرفته است؛ هرکه خواست تصدیق نمود و هرکه تکذیب کرد، در آتش است. من حجّت بالغه و کلمه باقیه و سفیر سفراء هستم». سلمان گفت: «یا امیرالمؤمنین! من تو را در تورات با همین مشخّصات دیدم و در انجیل نیز همین طور. پدر و مادرم فدایت بادای شهید کوفه! به خدا قسم اگر مردم با اشتیاق نمی‌گفتند که خدا رحمت کند قاتل سلمان را، سخنی درباره‌ات می‌گفتم که موجب ناراحتی نفوس و مردم می‌شد، زیرا تو حجّت خدایی هستی که خدا توبه آدم (را به‌وسیله‌ی تو پذیرفت و یوسف را از چاه نجات بخشید و تو داستان ایوب (و سبب تغییر یافتن نعمت خدا بر اویی». امیرالمؤمنین (فرمود: «می‌دانی داستان ایوب چیست و علت تغییر نعمت خدا بر او چه بوده»؟ گفت: «خدا بهتر می‌داند و شما! یا امیر المؤمنین»! فرمود: «هنگام آمادگی برای سخن، ایوب در فرمانروایی من مشکوک شد و گفت: «این مطلب بزرگ و امری بس سنگین است». خداوند فرمود: «ایوب! درباره‌ی صورتی که من آن را به پا داشته‌ام مشکوک می‌شوی؟ من آدم را گرفتار گرداندم، به وسیله او آدم را بخشیدم و از او گذشتم، چون تسلیم گردید

و او را به امیرالمؤمنین بودن پذیرفت. تو می‌گویی این کار بزرگ و خیلی سنگین است؟ قسم به عزّت خودم که تو را از عذاب خویش می‌چشانم، مگر آنکه به اطاعت نمودن از امیرالمؤمنین توبه نمایی! سپس به واسطه‌ی من سعادتمند شد، یعنی او توبه کرد و به اطاعت نسبت به امیرالمؤمنین و ذریّه پاکش اقرار نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۴

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۲۹۲

آیه فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَکَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِکْری لِلْعابِدینَ [84]

ما دعای او را مستجاب کردیم و ناراحتی‌هایی را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش و همانندشان را با آنان به او بازگرداندیم تا رحمتی از سوی ماو تذکّری برای عبادت‌کنندگان باشد.

۱

(انبیاء/ ۸۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ آتَیْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قُلْتُ وُلْدُهُ کَیْفَ أُوتِیَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ أَحْیَا لَهُ مِنْ وُلْدِهِ الَّذِینَ کَانُوا مَاتُوا قَبْلَ ذَلِکَ بِآجَالِهِمْ مِثْلَ الَّذِینَ هَلَکُوا یَوْمَئِذ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: از امام صادق (در مورد تفسیر آیه: وَ آتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ پرسیدم. و گفتم: «چگونه خداوند علاوه‌بر فرزندانش، افرادی دیگری همانند آنان را به او برگرداند»؟ ایشان پاسخ داد: «آن دسته از فرزندانش که قبل از آن بلا و گرفتاری مرده بودند، به‌علاوه‌ی آن‌دسته از افراد خانواده‌اش را که پیش از آن بلا به مرگ طبیعی مرده بودند، زنده گرداند. اینان همانند افرادی بودند که در آن روز هلاک شدند و خداوند، آنان را دوباره به دنیا آورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۶

الکافی، ج۸، ص۲۵۲/ بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۴۶/ بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۴۷/ القمی، ج۲، ج۷۴ و نورالثقلین، بتفاوت/ البرهان

۲

(انبیاء/ ۸۴)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّ عَبْدِی أَیُّوبَ مَا أُنْعِمُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهًٍْ إِلَّا ازْدَادَ شُکْراً فَقَالَ الشَّیْطَانُ لَوْ نَصَبْتَ عَلَیْهِ الْبَلَاءَ فَابْتَلَیْتَهُ کَیْفَ صَبْرُهُ فَسَلَّطَهُ عَلَی إِبِلِهِ وَ رَقِیقِهِ فَلَمْ یَتْرُکْ لَهُ شَیْئاً غَیْرَ غُلَامٍ وَاحِدٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ فَقَالَ یَا أَیُّوبُ مَا بَقِیَ مِنْ إِبِلَکَ وَ لَا مِنْ رَقِیقِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَ قَدْ مَاتَ فَقَالَ أَیُّوبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخَذَهُ فَقَالَ الشَّیْطَانُ إِنَّ خَیْلَهُ أَعْجَبُ إِلَیْهِ فَسَلَّطَ عَلَیْهَا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا شَیْءٌ إِلَّا هَلَکَ فَقَالَ أَیُّوبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعْطَی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخَذَ وَ کَذَلِکَ بِبَقَرِهِ وَ غَنَمِهِ وَ مَزَارِعِهِ وَ أَرْضِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ حَتَّی مَرِضَ مَرَضاً شَدِیداً فَأَتَاهُ أَصْحَابٌ لَهُ فَقَالُوا یَا أَیُّوبُ (علیه السلام) مَا کَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِی أَنْفُسِنَا وَ لَا خَیْرٌ عَلَانِیَهًًْ خَیْراً عِنْدَنَا مِنْکَ فَلَعَلَّ هَذَا الشَّیْءَ کُنْتَ أَسْرَرْتَهُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَبِّکَ لَمْ تُطْلِعْ عَلَیْهِ أَحَداً فَابْتَلَاکَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ فَجَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ دَعَا رَبَّهُ فَشَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ رَدَّ عَلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فِی الدُّنْیَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً فَقَالَ الَّذِینَ کَانُوا مَاتُوا.

امام صادق (خداوند جلّ جلاله فرمود: «هیچ نعمتی به بنده‌ی من ایّوب (داده نشد، مگر اینکه سپاسگزاری او زیاد شد». شیطان گفت: «ای کاش بلا را بر او بگماری و او را بیازمایی که صبرش چگونه است»؟ پس بلا را بر شتران و برده‌هایش مسلّط نمود و غیر از یک غلام برای او چیزی باقی نگذاشت؛ پس غلام نزد او آمد و گفت: «ای ایّوب (! نه از شتران و نه از بردگانت کسی نمانده مگر اینکه همه مرده است». ایّوب (فرمود: «ستایش از آنِِ خدایی است که آن را عطا فرمود و ستایش از آنِ خدایی است که آن را گرفت». شیطان گفت: «اسب‌هایش را بیشتر دوست دارد»؛ در نتیجه [بلا را] بر آن مسلّط نمود؛ پس چیزی از آن باقی نماند مگر آنکه هلاک شد. ایّوب (گفت: «ستایش از آنِِِ خدایی است که عطا فرمود و ستایش از آنِ خدایی است که گرفت». و همین‌طور [بلا را] بر گاو، گوسفند، مزارع، زمین، اهل و فرزندان او [مسلّط ساخت] تا اینکه به شدّت مریض شد؛ در نتیجه اصحابش نزد او آمدند و گفتند: «ای ایّوب (! هیچ‌یک از مردم در درون ما و نه بهتری در ظاهر نزد ما از تو بهتر نبود گویا این چیز [به خاطر گناهی است که] بین خود و بین پروردگارت مخفی کرده بودی و هیچ‌کس را بر آن آگاه نساختی؛ در نتیجه خداوند تو را به خاطر آن مبتلا نمود». [ایّوب (] به شدّت ناله و بی‌تابی‌کرد و پروردگارش را خواند و خدای تعالی او را شفا داد و هرچه داشت از کم و زیاد در دنیا برای او برگرداند. همچنین از او (امام صادق () درباره‌ی سخن خدای تعالی: و خانواده‌اش را به او بخشیدیم، و همانند آن‌ها را بر آنان افزودیم، تا رحمتی از سوی ما باشد. (ص/۴۳). پرسیدم، فرمود: «کسانی را که مرده بودند، [زنده فرمود]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۶

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۳۵۱

آیه وَ إِسْماعیلَ وَ إِدْریسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرینَ [85]

و اسماعیل و ادریس و ذالکفل را [به ياد آور] که همه از صابران بودند.

۱

(انبیاء/ ۸۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - سُئِلَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) فَقِیلَ لَهُ مَا کَانَ ذُو الْکِفْلِ فَقَالَ کَانَ رَجُلٌ {رَجُلًا} مِنْ

حَضْرَمَوْتَ وَ اسْمُهُ عویدیابْنِ‌إدریم قَالَ مَنْ یَلِی أَمْرَ النَّاسِ بَعْدِی عَلَی أَنْ لَا یَغْضَبَ قَالَ فَقَامَ فَتًی فَقَالَ أَنَا فَلَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ کَذَلِکَ فَقَامَ الْفَتَی فَمَاتَ ذَلِکَ النَّبِیُّ (علیه السلام) وَ بَقِیَ ذَلِکَ الْفَتَی وَ جَعَلَهُ اللَّهُ نَبِیّاً وَ کَانَ الْفَتَی یَقْضِی أَوَّلَ النَّهَارِ فَقَالَ إِبْلِیسُ لِأَتْبَاعِهِ مَنْ لَهُ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ یُقَالُ لَهُ الْأَبْیَضُ أَنَا فَقَالَ إِبْلِیسُ فَاذْهَبْ إِلَیْهِ لَعَلَّکَ تُغْضِبُهُ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ جَاءَ الْأَبْیَضُ إِلَی ذِی الْکِفْلِ وَ قَدْ أَخَذَ مَضْجَعَهُ فَصَاحَ وَ قَالَ إِنِّی مَظْلُومٌ فَقَالَ قُلْ لَهُ تَعَالَ فَقَالَ لَا أَنْصَرِفُ قَالَ فَأَعْطَاهُ خَاتَمَهُ فَقَالَ اذْهَبْ وَ أْتِنِی بِصَاحِبِکَ فَذَهَبَ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَ تِلْکَ السَّاعَهًَْ الَّتِی أَخَذَ هُوَ مَضْجَعَهُ فَصَاحَ أَنِّی مَظْلُومٌ وَ أَنَّ خَصْمِی لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی خَاتَمِکَ فَقَالَ لَهُ الْحَاجِبُ وَیْحَکَ دَعْهُ یَنَمْ فَإِنَّهُ لَمْ یَنَمِ الْبَارِحَهًَْ وَ لَا أَمْسِ قَالَ لَا أَدَعُهُ یَنَامُ وَ أَنَا مَظْلُومٌ فَدَخَلَ الْحَاجِبُ وَ أَعْلَمَهُ فَکَتَبَ لَهُ کِتَاباً وَ خَتَمَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَذَهَبَ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ حِینَ أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَاءَ فَصَاحَ فَقَالَ مَا الْتَفَتَ إِلَی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِکَ وَ لَمْ یَزَلْ یَصِیحُ حَتَّی قَامَ وَ أَخَذَ بِیَدِهِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْحَرِّ لَوْ وُضِعَتْ فِیهِ بَضْعَهًُْ لَحْمٍ عَلَی الشَّمْسِ لَنَضِجَتْ فَلَمَّا رَأَی الْأَبْیَضُ ذَلِکَ انْتَزَعَ یَدَهُ مِنْ یَدِهِ وَ یَئِسَ مِنْهُ أَنْ یَغْضَبَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی جَلَّ وَ عَلَا قِصَّتَهُ عَلَی نَبِیِّهِ (علیه السلام) لِیَصْبِرَ عَلَی الْأَذَی کَمَا صَبَرَ الْأَنْبِیَاءُ (عَلَی الْبَلَاءِ.

پیامبر ( از عبدالله‌بن‌عمر روایت است که از پیامبر (پرسیدند: «ذوالکفل چه کسی بود»؟ پیامبر فرمود: «مردی از منطقه حضرموت بود که اسمش عویدیا بن ادریم بود. روزی پیامبر آن قوم به مردم گفت: «چه کسی بعد از من مسئولیّت مردم را بر عهده می¬گیرد به شرط آنکه خشمگین نشود»؟ جوانی بلند شد و گفت: «من». ولی به او توجّهی نکرد و دوباره همان سؤال را پرسید و دوباره همان جوان بلند شد. پس آن پیامبر (فوت کرد و خداوند آن جوان را پیامبر قومش کرد. آن جوان اوّلین روز پیامبریش را می‌گذراند که ابلیس به پیروانش گفت: «چه کسی مسئول خشمگین کردن او می‌شود»؟ یکی از آن‌ها که اسمش ابیض بود گفت: «من». شیطان به او گفت: «به نزد او برو شاید بتوانی او را عصبانی کنی». هنگام ظهر ابیض نزد آن مرد جوان آمد در حالیکه در رختخواب بود. ابیض فریاد زد: «به من ظلم شده است». آن مرد جوان گفت: «به کسی که به تو ظلم کرده بگو به اینجا بیاید». ابیض گفت: «نمی‌آید». آن مرد جوان مهرش را به او داد و گفت: «برو و طرفت را بیار». ابیض رفت و فردای همان روز در همان ساعت که او خوابیده بود، آمد و فریاد زد که به من ظلم شده است و دشمنم به مهرت توجه نکرد. نگهبان به او گفت: «وای بر تو، بگذار ایشان بخوابد». او دیشب و پریشب را نخوابیده است. ابیض گفت: «اجازه نمی¬دهم که او بخوابد در حالیکه به من ظلم شده است». نگهبان نزد پیامبر رفت و او را باخبر کرد. پیامبر یک نامه نوشت و آن را مهر کرد و به او داد و رفت و ابیض فردای آن روز در همان ساعت که او خوابیده بود آمد و فریاد زد: «به دستور تو توجه نمی¬کند». و همچنان ابیض فریاد می‌زد تا پیامبر بلند شد و دستش را در آن روز بسیار گرم و سوزان گرفت که اگر یک تکه گوشت را در برابر نور خورشید می¬گذاشتی پخته می¬شد. هنگامی که ابیض این را دید دستش از اذیت کردن او کشید و از خشمگین کردن او ناامید شد. خداوند بر وی وحی فرستاد و داستان او را برایش تعریف کرد، تا بر اذیّت و آزار مردم صبر کند آنچنانکه پیامبران بر سختی و مصیبت صبر کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۶

بحارا لأنوار، ج۱۳، ص۴۰۴/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۳۲۲

آیه وَ أَدْخَلْناهُمْ فِی رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصّالِحِینَ [86]

و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم، چراکه آن‌ها از صالحان بودند.

آیه وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ [87]

و ذالنّون [يونس] را [به يادآور] درآن‌هنگام که خشمگین [از ميان قوم خود] رفت و چنین می‌پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، [امّا موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت]، در آن ظلمت‌ها [ى متراكم] صدا زد: «[خداوندا] جز تو معبودی نیست، منزّهی تو! من از ستمکاران بودم».

و ذالنون [یونس] را [به یادآور] درآن‌هنگام که خشمگین [از میان قوم خود] رفت و چنین می‌پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت

۱ -۱

(انبیاء/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عُبَیْدَهًَْ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَجَدْنَا فِی بَعْضِ کُتُبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ حَدَّثَنِی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ جَبْرَئِیلَ (علیه السلام) حَدَّثَه أَنَّ یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی (علیه السلام) بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَی قَوْمِهِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ وَ کَانَ رَجُلًا یَعْتَرِیهِ الْحِدَّهًُْ وَ کَانَ قَلِیلَ الصَّبْرِ عَلَی قَوْمِهِ وَ الْمُدَارَاهًِْ لَهُمْ عَاجِزاً عَمَّا حُمِّلَ مِنْ ثِقَلِ حَمْلِ أَوْقَارِ النُّبُوَّهًِْ وَ أَعْلَامِهَا وَ أَنَّهُ یُفْسَخُ تَحْتَهَا کَمَا یُفْسَخُ الْجَذَعُ تَحْتَ حِمْلِهِ وَ أَنَّهُ أَقَامَ فِیهِمْ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِیقِ بِهِ وَ اتِّبَاعِهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ فَلَمْ یُؤْمِنْ بِهِ وَ لَمْ یَتَّبِعْهُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا رَجُلَانِ اسْمُ أَحَدِهِمَا رُوبِیلُ وَ اسْمُ الْآخَرِ تَنُوخَا وَ کَانَ رُوبِیلُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الْعِلْمِ وَ النُّبُوَّهًِْ وَ الْحِکْمَهًِْ وَ کَانَ قَدِیمَ الصُّحْبَهًِْ لِیُونُسَ‌بْنِ‌مَتَّی (علیه السلام) مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبْعَثَهُ اللَّهُ بِالنُّبُوَّهًِْ وَ کَانَ تَنُوخَا رَجُلًا مُسْتَضْعَفاً عَابِداً زَاهِداً مُنْهَمِکاً فِی الْعِبَادَهًِْ وَ لَیْسَ لَه‌عِلْمٌ وَ لَا حُکْمٌ وَ کَانَ رُوبِیلُ صَاحِبَ غَنَمٍ یَرْعَاهَا وَ یَتَقَوَّتُ مِنْهَا وَ کَانَ تَنُوخَا رَجُلًا حَطَّاباً یَحْتَطِبُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْ کَسْبِهِ وَ کَانَ لِرُوبِیلَ مَنْزِلَهًٌْ مِنْ یُونُسَ غَیْرُ مَنْزِلَهًِْ تَنُوخَا لَعِلْمِ رُوبِیلَ وَ حِکْمَتِهِ وَ قَدِیمِ صُحْبَتِهِ فَلَمَّا رَأَی یُونُسُ (علیه السلام) أَنَّ قَوْمَهُ لَا یُجِیبُونَهُ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهِ ضَجِرَ وَ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ قِلَّهًَْ الصَّبْرِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی رَبِّهِ وَ کَانَ فِیمَا شَکَا أَنْ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّکَ بَعَثْتَنِی إِلَی قَوْمِی وَ لِی ثَلَاثُونَ سَنَهًًْ فَلَبِثْتُ فِیهِمْ أَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرِسَالَاتِی وَ أُخَوِّفُهُمْ عَذَابَکَ وَ نَقِمَتَکَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهًًْ فَکَذَّبُونِی وَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِی وَ جَحَدُوا نُبُوَّتِی وَ اسْتَخَفُّوا بِرِسَالَاتِی وَ قَدْ تَوَاعَدُونِی وَ خِفْتُ أَنْ یَقْتُلُونِی فَأَنْزِلْ عَلَیْهِمْ عَذَابَکَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یُؤْمِنُونَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی یُونُسَ أَنَّ فِیهِمُ الْحَمْلَ وَ الْجَنِینَ وَ الطِّفْلَ وَ الشَّیْخَ الْکَبِیرَ وَ الْمَرْأَهًَْ الضَّعِیفَهًَْ وَ الْمُسْتَضْعَفَ الْمَهِینَ وَ أَنَا الْحَکَمُ الْعَدْلُ سَبَقَتْ رَحْمَتِی غَضَبِی لَا أُعَذِّبُ الصِّغَارَ بِذُنُوبِ الْکِبَارِ مِنْ قَوْمِکَ وَ هُمْ یَا یُونُسُ (علیه السلام) عِبَادِی وَ خَلْقِی وَ بَرِیَّتِی فِی بِلَادِی وَ فِی عَیْلَتِی أُحِبُّ أَنْ أَتَأَنَّاهُمْ وَ أَرْفُقَ بِهِمْ وَ أَنْتَظِرُ تَوْبَتَهُمْ وَ إِنَّمَا بَعَثْتُکَ إِلَی قَوْمِکَ لِتَکُونَ حیطاً عَلَیْهِمْ تَعْطَفَ عَلَیْهِمْ بِالرَّحِمِ الْمَاسَّهًِْ مِنْهُمْ وَ تَأَنَّاهُمْ بِرَأْفَهًِْ النُّبُوَّهًِْ وَ تَصْبِرَ مَعَهُمْ بِأَحْلَامِ الرِّسَالَهًِْ وَ تَکُونَ لَهُمْ کَهَیْئَهًِْ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی الْعَالِمِ بِمُدَاوَاهًِْ الدَّاءِ فَخَرَقْتَ بِهِمْ وَ لَمْ تَسْتَعْمِلْ قُلُوبَهُمْ بِالرِّفْقِ وَ لَمْ تَسُسْهُمْ بِسِیَاسَهًِْ الْمُرْسَلِینَ (ثُمَّ سَأَلْتَنِی عَنْ سُوءِ نَظَرِکَ الْعَذَابَ لَهُمْ عِنْدَ قِلَّهًَْ الصَّبْرِ مِنْکَ وَ عَبْدِی نُوحٌ کَانَ أَصْبَرَ مِنْکَ عَلَی قَوْمِهِ وَ أَحْسَنَ صُحْبَهًًْ وَ أَشَدَّ تَأَنِّیاً فِی الصَّبْرِ عِنْدِی وَ أَبْلَغَ فِی الْعُذْرِ فَغَضِبْتُ لَهُ حِینَ غَضِبَ لِی وَ أَجَبْتُهُ حِینَ دَعَانِی فَقَالَ یُونُسُ (علیه السلام) یَا رَبِّ إِنَّمَا غَضِبْتُ عَلَیْهِمْ فِیکَ وَ إِنَّمَا دَعَوْتُ عَلَیْهِمْ حِینَ عَصَوْکَ فَوَ عِزَّتِکَ لَا أَتَعَطَّفُ عَلَیْهِمْ بِرَأْفَهًٍْ أَبَداً وَ لَا أَنْظُرُ إِلَیْهِمْ بِنَصِیحَهًِْ شَفِیقٍ بَعْدَ کُفْرِهِمْ وَ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّایَ وَ جَحْدِهِمْ بِنُبُوَّتِی فَأَنْزِلْ عَلَیْهِمْ عَذَابَکَ فَإِنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ أَبَداً فَقَالَ اللَّهُ یَا یُونُسُ (علیه السلام) إِنَّهُمْ مِائَهًُْ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ مِنْ خَلْقِی یَعْمُرُونَ بِلَادِی وَ یَلِدُونَ عِبَادِی وَ مَحَبَّتِی أَنْ أَتَأَنَّاهُمْ لِلَّذِی سَبَقَ مِنْ عِلْمِی فِیهِمْ وَ فِیکَ وَ تَقْدِیرِی وَ تَدْبِیرِی غَیْرُ عِلْمِکَ وَ تَقْدِیرِکَ وَ أَنْتَ الْمُرْسَلُ وَ أَنَا الرَّبُّ الْحَکِیمُ وَ عِلْمِی فِیهِمْ یَا یُونُسُ (علیه السلام) بَاطِنٌ فِی الْغَیْبِ عِنْدِی لَا تَعْلَمُ مَا مُنْتَهَاهُ وَ عِلْمُکَ فِیهِمْ ظَاهِرٌ لَا بَاطِنَ لَهُ یَا یُونُسُ (علیه السلام) قَدْ أَجَبْتُکَ إِلَی مَا سَأَلْتَ مِنْ إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَیْهِمْ وَ مَا ذَلِکَ یَا یُونُسُ (علیه السلام) بِأَوْفَرَ لِحَظِّکَ عِنْدِی وَ لَا أَجْمَلَ لِشَأْنِکَ وَ سَیَأْتِیهِمْ عَذَابٌ فِی شَوَّالٍ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَعْلِمْهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِکَ یُونُسُ وَ لَمْ یَسُؤْهُ وَ لَمْ یَدْرِ مَا عَاقِبَتُهُ فَانْطَلَقَ یُونُسُ (علیه السلام) إِلَی تَنُوخَا الْعَابِدِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مِنْ نُزُولِ الْعَذَابِ عَلَی قَوْمِهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ قَالَ لَهُ انْطَلِقْ حَتَّی أُعْلِمَهُمْ بِمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیَّ مِنْ نُزُولِ الْعَذَابِ فَقَالَ تَنُوخَا فَدَعْهُمْ فِی غَمْرَتِهِمْ وَ مَعْصِیَتِهِمْ حَتَّی یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ یُونُسُ (علیه السلام) بَلْ نَلْقَی رُوبِیلَ فَنُشَاوِرُهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ عَالِمٌ حَکِیمٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ النُّبُوَّهًِْ فَانْطَلَقَا إِلَی رُوبِیلَ فَأَخْبَرَهُ یُونُسُ (علیه السلام) بِمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مِنْ نُزُولِ الْعَذَابِ عَلَی قَوْمِهِ فِی شَوَّالٍ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَی انْطَلِقْ بِنَا حَتَّی أُعْلِمَهُمْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ رُوبِیلُ ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ رَجْعَهًَْ نَبِیٍّ حَکِیمٍ وَ رَسُولٍ کَرِیمٍ وَ سَلْهُ أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ فَإِنَّهُ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِمْ وَ هُوَ یُحِبُّ الرِّفْقَ بِعِبَادِهِ وَ مَا ذَلِکَ بِأَضَرَّ لَکَ عِنْدَهُ وَ لَا أَسْوَأَ لِمَنْزِلَتِکَ لَدَیْهِ وَ لَعَلَّ قَوْمَکَ بَعْدَ مَا سَمِعْتَ وَ رَأَیْتَ مِنْ کُفْرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ یُؤْمِنُونَ یَوْماً فَصَابِرْهُمْ وَ تَأَنَّهُمْ فَقَالَ لَهُ تَنُوخَا وَیْحَکَ یَا رُوبِیلُ مَا أَشَرْتَ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) وَ أَمَرْتَهُ بَعْدَ کُفْرِهِمْ بِاللَّهِ وَ جَحْدِهِمْ لِنَبِیِّهِ (علیه السلام) وَ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّاهُ وَ إِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُ مِنْ مَسَاکِنِهِ وَ مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ رَجْمِهِ فَقَالَ رُوبِیلُ لِتَنُوخَا اسْکُتْ فَإِنَّکَ رَجُلٌ عَابِدٌ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) فَقَالَ أَ رَأَیْتَ یَا یُونُسُ (علیه السلام) إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَلَی قَوْمِکَ أَنْزَلَهُ فَیُهْلِکُهُمْ جَمِیعاً أَوْ یُهْلِکُ بَعْضاً وَ یَبْقَی بَعْضٌ فَقَالَ لَهُ یُونُسُ (علیه السلام) بَلْ یُهْلِکُهُمْ جَمِیعاً وَ کَذَلِکَ سَأَلْتُهُ مَا دَخَلَتْنِی لَهُمْ رَحْمَهًُْ تَعَطُّفٍ فَأُرَاجِعَ اللَّهَ فِیهِمْ وَ أَسْأَلَهُ أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رُوبِیلُ أَ تَدْرِی یَا یُونُسُ (علیه السلام) لَعَلَّ اللَّهَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ فَأَحَسُّوا بِهِ أَنْ یَتُوبُوا إِلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُوا فَیَرْحَمَهُمْ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ یَکْشِفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرْتَهُمْ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ یُنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَتَکُونَ بِذَلِکَ عِنْدَهُمْ کَذَّاباً فَقَالَ لَهُ تَنُوخَا وَیْحَکَ یَا رُوبِیلُ لَقَدْ قُلْتَ عَظِیماً یُخْبِرُکَ النَّبِیُّ الْمُرْسَلُ (علیه السلام) أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْهِ أَنَّ الْعَذَابَ یَنْزِلُ عَلَیْهِمْ فَتَرُدُّ قَوْلَ اللَّهِ وَ تَشُکُّ فِیهِ وَ فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُکَ فَقَالَ رُوبِیلُ لِتَنُوخَا لَقَدْ فَشِلَ رَأْیُکَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) فَقَالَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْیُ وَ الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ فِیهِمْ عَلَی مَا أَنْزَلَ عَلَیْکَ فِیهِمْ مِنْ إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَیْهِمْ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ أَ رَأَیْتَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَهَلَکَ قَوْمُکَ کُلُّهُمْ وَ خَرِبَتْ قَرْیَتُهُمْ أَ لَیْسَ یَمْحُو اللَّهُ اسْمَکَ مِنَ النُّبُوَّهًِْ وَ تَبْطُلُ رِسَالَتُکَ وَ تَکُونُ کَبَعْضِ ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَ یَهْلِکُ عَلَی یَدَیْکَ مِائَهًُْ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ فَأَبَی یُونُسُ (علیه السلام) أَنْ یَقْبَلَ وَصِیَّتَهُ فَانْطَلَقَ وَ مَعَهُ تَنُوخَا مِنَ الْقَرْیَهًِْ وَ تَنَحَّیَا عَنْهُمْ غَیْرَ بَعِیدٍ وَ رَجَعَ یُونُسُ إِلَی قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْهِ أَنَّهُ یُنْزِلُ الْعَذَابَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی شَوَّالٍ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَرَدُّوا عَلَیْهِ قَوْلَهُ فَکَذَّبُوهُ وَ أَخْرَجُوهُ مِنْ قَرْیَتِهِمْ إِخْرَاجاً عَنِیفاً فَخَرَجَ یُونُسُ (علیه السلام) وَ مَعَهُ تَنُوخَا مِنَ الْقَرْیَهًِْ وَ تَنَحَّیَا عَنْهُمْ غَیْرَ بَعِیدٍ وَ أَقَامَا یَنْتَظِرَانِ الْعَذَابَ وَ أَقَامَ رُوبِیلُ مَعَ قَوْمِهِ فِی قَرْیَتِهِمْ حَتَّی إِذَا دَخَلَ عَلَیْهِمْ شَوَّالٌ صَرَخَ رُوبِیلُ بِأَعْلَی صَوْتِهِ فِی رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَی الْقَوْمِ أَنَا رُوبِیلُ شَفِیقٌ عَلَیْکُمْ رَحِیمٌ بِکُمْ هَذَا شَوَّالٌ قَدْ دَخَلَ عَلَیْکُمْ وَ قَدْ أَخْبَرَکُمْ یُونُسُ (علیه السلام) نَبِیُّکُمْ وَ رَسُولُ رَبِّکُمْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْهِ أَنَّ الْعَذَابَ یَنْزِلُ عَلَیْکُمْ فِی شَوَّالٍ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَنْ یُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ رُسُلَهُ فَانْظُرُوا مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فَأَفْزَعَهُمْ کَلَامُهُ وَ وَقَعَ فِی قُلُوبِهِمْ تَحْقِیقُ نُزُولِ الْعَذَابِ فَأَجْفَلُوا نَحْوَ رُوبِیلَ وَ قَالُوا لَهُ مَا ذَا أَنْتَ تُشِیرُ بِهِ عَلَیْنَا یَا رُوبِیلُ فَإِنَّکَ رَجُلٌ عَالِمٌ حَکِیمٌ لَمْ نَزَلْ نَعْرِفُکَ بِالرِّقَّهًِْ عَلَیْنَا وَ الرَّحْمَهًِْ لَنَا وَ قَدْ بَلَغَنَا مَا أَشَرْتَ بِهِ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) فِینَا فَمُرْنَا بِأَمْرِکَ وَ أَشِرْ عَلَیْنَا بِرَأْیِکَ فَقَالَ لَهُمْ رُوبِیلُ فَإِنِّی أَرَی لَکُمْ وَ أُشِیرُ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْظُرُوا وَ تَعْمَدُوا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ أَنْ تَعْدِلُوا (تَعْزِلُوا) الْأَطْفَالَ عَنِ الْأُمَّهَاتِ فِی أَسْفَلِ الْجَبَلِ فِی طَرِیقِ الْأَوْدِیَهًِْ وَ تَقِفُوا النِّسَاءَ فِی سَفْحِ الْجَبَلِ یَکُونُ هَذَا کُلُّهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَأَیْتُمْ رِیحاً صَفْرَاءَ أَقْبَلَتْ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعِجُّوا الْکَبِیرُ مِنْکُمْ وَ الصَّغِیرُ بِالصُّرَاخِ وَ الْبُکَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ التَّوْبَهًِْ إِلَیْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ وَ قُولُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَ کَذَّبْنَا نَبِیَّکَ (علیه السلام) وَ تُبْنَا إِلَیْکَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ إِنْ لَم تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ الْمُعَذَّبِینَ فَاقْبَلْ تَوْبَتَنَا وَ ارْحَمْنَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ لَا تَمَلُّوا مِنَ الْبُکَاءِ وَ الصُّرَاخِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ التَّوْبَهًِْ إِلَیْهِ حَتَّی تَتَوَارَی الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ أَوْ یَکْشِفَ اللَّهُ عَنْکُمُ الْعَذَابَ قَبْلَ ذَلِکَ فَأَجْمَعَ رَأْیُ الْقَوْمِ جَمِیعاً عَلَی أَنْ یَفْعَلُوا مَا أَشَارَ بِهِ عَلَیْهِمْ رُوبِیلُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ الَّذِی تَوَقَّعُوا الْعَذَابَ تَنَحَّی رُوبِیلُ مِنَ الْقَرْیَهًِْ حَیْثُ یَسْمَعُ صُرَاخَهُمْ وَ یَرَی الْعَذَابَ إِذَا نَزَلَ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَعَلَ قَوْمُ یُونُسَ (علیه السلام) مَا أَمَرَهُمْ رُوبِیلُ بِهِ فَلَمَّا بَزَغَتِ الشَّمْسُ أَقْبَلَتْ رِیحٌ صَفْرَاءُ مُظْلِمَهًٌْ مُسْرِعَهًٌْ لَهَا صَرِیرٌ وَ حَفِیفٌ وَ هَدِیرٌ فَلَمَّا رَأَوْهَا عَجُّوا جَمِیعاً بِالصُّرَاخِ وَ الْبُکَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ تَابُوا إِلَیْهِ وَ اسْتَغْفَرُوهُ وَ صَرَخَتِ الْأَطْفَالُ بِأَصْوَاتِهَا تَطْلُبُ أُمَّهَاتِهَا وَ عَجَّتْ سِخَالُ الْبَهَائِمِ تَطْلُبُ اللَّبَنَ وَ عَجَّتِ الْأَنْعَامُ تَطْلُبُ الرَّعْیَ فَلَمْ یَزَالُوا بِذَلِکَ وَ یُونُسُ وَ تَنُوخَا یَسْمَعَانِ صَیْحَتَهُمْ وَ صُرَاخَهُمْ وَ یَدْعُوَانِ اللَّهَ عَلَیْهِمْ بِتَغْلِیظِ الْعَذَابِ عَلَیْهِمْ وَ رُوبِیلُ فِی مَوْضِعِهِ یَسْمَعُ صُرَاخَهُمْ وَ عَجِیجَهُمْ وَ یَرَی مَا نَزَلَ وَ هُوَ یَدْعُو اللَّهَ بِکَشْفِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ سَکَنَ غَضَبُ الرَّبِّ تَعَالَی وَ رَحِمَهُمُ الرَّحْمَنُ فَاسْتَجَابَ دُعَاءَهُمْ وَ قَبِلَ تَوْبَتَهُمْ وَ أَقَالَهُمْ عَثْرَتَهُمْ وَ أَوْحَی إِلَی إِسْرَافِیلَ أَنِ اهْبِطْ إِلَی قَوْمِ یُونُسَ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجُّوا إِلَیَّ بِالْبُکَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ تَابُوا إِلَیَّ وَ اسْتَغْفَرُوا لِی فَرَحِمْتُهُمْ وَ تُبْتُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَا اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ أَسْرَعُ إِلَی قَبُولِ تَوْبَهًِْ عَبْدِیَ التَّائِبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ قَدْ کَانَ عَبْدِی یُونُسُ (علیه السلام) وَ رَسُولِی سَأَلَنِی نُزُولَ الْعَذَابِ عَلَی قَوْمِهِ وَ قَدْ أَنْزَلْتُهُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَا اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ وَفَی بِعَهْدِهِ وَ قَدْ أَنْزَلْتُهُ عَلَیْهِمْ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ یُونُسُ (علیه السلام) حِینَ سَأَلَنِی أَنْ أُنْزِلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ أَنْ أُهْلِکَهُمْ فَاهْبِطْ إِلَیْهِمْ فَاصْرِفْ عَنْهُمْ مَا قَدْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ عَذَابِی فَقَالَ إِسْرَافِیلُ یَا رَبِّ إِنَّ عَذَابَکَ قَدْ بَلَغَ أَکْتَافَهُمْ وَ کَادَ أَنْ یُهْلِکَهُمْ وَ مَا أَرَاهُ إِلَّا وَ قَدْ نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَکَیْفَ أَنْزِلُ أَصْرِفُهُ فَقَالَ اللَّهُ کَلَّا إِنِّی قَدْ أَمَرْتُ مَلَائِکَتِی أَنْ یَصْرِفُوهُ وَ لَا یُنْزِلُوهُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَأْتِیَهُمْ أَمْرِی فِیهِمْ وَ عَزِیمَتِیَ فَاهْبِطْ یَا إِسْرَافِیلُ عَلَیْهِمْ وَ اصْرِفْهُ عَنْهُمْ وَ اصْرِفْ بِهِ إِلَی الْجِبَالِ بِنَاحِیَهًِْ مَفَاوِضِ الْعُیُونِ وَ مَجَارِی السُّیُولِ فِی الْجِبَالِ الْعَادِیَهًِْ الْمُسْتَطِیلَهًِْ عَلَی الْجِبَالِ فَأَذِلَّهَا بِهِ وَ لَیِّنْهَا حَتَّی تَصِیرَ مُلَیَّنَهًًْ حَدِیداً جَامِداً فَهَبَطَ إِسْرَافِیلُ عَلَیْهِمْ فَنَشَرَ أَجْنِحَتَهُ فَاسْتَاقَ بِهَا ذَلِکَ الْعَذَابَ حَتَّی ضَرَبَ بِهَا تِلْکَ الْجِبَالَ الَّتِی أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یَصْرِفَهُ إِلَیْهَا قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ هِیَ الْجِبَالُ الَّتِی بِنَاحِیَهًِْ الْمُوصِلِ الْیَوْمَ فَصَارَتْ حَدِیداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَلَمَّا رَأَی قَوْمُ یُونُسَ (علیه السلام) أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ صُرِفَ عَنْهُمْ هَبَطُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ عَنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ ضَمُّوا إِلَیْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ وَ حَمِدُوا اللَّهَ عَلَی مَا صَرَفَ عَنْهُمْ وَ أَصْبَحَ یُونُسُ (علیه السلام) وَ تَنُوخَا یَوْمَ الْخَمِیسِ فِی مَوْضِعِهِمَا الَّذِی کَانَا فِیهِ لَا یَشُکَّانِ أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ نَزَلَ بِهِمْ وَ أَهْلَکَهُمْ جَمِیعاً لَمَّا خَفِیَتْ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُمَا فَأَقْبَلَا نَاحِیَهًَْ الْقَرْیَهًِْ یَوْمَ الْخَمِیسِ مَع‌طُلُوعِ الشَّمْسِ یَنْظُرَانِ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ الْقَوْمُ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْقَوْمِ وَ اسْتَقْبَلَتْهُمُ الْحَطَّابُونَ وَ الْحُمَاهًُْ وَ الرُّعَاهًُْ بِأَغْنَامِهِمْ وَ نَظَرُوا إِلَی أَهْلِ الْقَرْیَهًِْ مُطْمَئِنِّینَ قَالَ یُونُسُ (علیه السلام) لِتَنُوخَا یَا تَنُوخَا کَذَبَنِیَ الْوَحْیُ وَ کَذَبْتُ وَعْدِیَ لِقَوْمِی وَ لَا عِزَّهًَْ لِی وَ لَا یَرَوْنَ لِی وَجْهاً أَبَداً بَعْدَ مَا کَذَبَنِیَ الْوَحْیُ فَانْطَلَقَ یُونُسُ (علیه السلام) هَارِباً عَلَی وَجْهِهِ مُغَاضِباً لِرَبِّهِ نَاحِیَهًَْ الْبَحْرِ مُسْتَنْکِراً فِرَاراً مِنْ أَنْ یَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ فَیَقُولَ لَهُ یَا کَذَّابُ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ الْآیَهًَْ وَ رَجَعَ تَنُوخَا إِلَی الْقَرْیَهًِْ فَلَقِیَ رُوبِیلَ فَقَالَ لَهُ یَا تَنُوخَا أَیُّ الرَّأْیَیْنِ کَانَ أَصْوَبَ وَ أَحَقَّ أَنْ یُتَّبَعَ رَأْیِی أَوْ رَأْیُکَ فَقَالَ لَهُ تَنُوخَا بَلْ رَأْیُکَ کَانَ أَصْوَبَ وَ لَقَدْ کُنْتَ أَشَرْتَ بِرَأْیِ الْحُکَمَاءِ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ لَهُ تَنُوخَا أَمَا إِنِّی لَمْ أَزَلْ أَرَی أَنِّی أَفْضَلُ مِنْکَ لِزُهْدِی وَ فَضْلِ عِبَادَتِی حَتَّی اسْتَبَانَ فَضْلُکَ لِفَضْلِ عِلْمِکَ وَ مَا أَعْطَاکَ اللَّهُ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَهًِْ مَعَ التَّقْوَی أَفْضَلُ مِنَ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَهًِْ بِلَا عِلْمٍ فَاصْطَحَبَا فَلَمْ یَزَالَا مُقِیمَیْنِ مَعَ قَوْمِهِمَا وَ مَضَی یُونُسُ (علیه السلام) عَلَی وَجْهِهِ مُغَاضِباً لِرَبِّهِ فَکَانَ مِنْ قِصَّتِهِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ إِلَی قَوْلِهِ فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلی حِینٍ قَالَ أَبُوعُبَیْدَهًَْ قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) کَمْ کَانَ غَابَ یُونُسُ (علیه السلام) عَنْ قَوْمِهِ حَتَّی رَجَعَ إِلَیْهِمْ بِالنُّبُوَّهًِْ وَ الرِّسَالَهًِْ فَآمَنُوا بِهِ وَ صَدَّقُوهُ قَالَ أَرْبَعَهًَْ أَسَابِیعَ سَبْعاً مِنْهَا فِی ذَهَابِهِ إِلَی الْبَحْرِ وَ سَبْعاً مِنْهَا فِی رُجُوعِهِ إِلَی قَوْمِهِ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا هَذِهِ الْأَسَابِیعُ شُهُورٌ أَوْ أَیَّامٌ أَوْ سَاعَاتٌ فَقَالَ یَا عُبَیْدَهًُْ إِنَّ الْعَذَابَ أَتَاهُمْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی النِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ وَ صُرِفَ عَنْهُمْ مِنْ یَوْمِهِمْ ذَلِکَ فَانْطَلَقَ یُونُسُ (علیه السلام) مُغَاضِباً فَمَضَی یَوْمَ الْخَمِیسِ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ فِی مَسِیرِهِ إِلَی الْبَحْرِ وَ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ فِی بَطْنِ الْحُوتِ وَ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ تَحْتَ الشَّجَرِ بِالْعَرَاءِ وَ سَبْعَهًَْ أَیَّامٍ فِی رُجُوعِهِ إِلَی قَوْمِهِ فَکَانَ ذَهَابُهُ وَ رُجُوعُهُ مَسِیرَهًَْ ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُمْ فَآمَنُوا بِهِ وَ صَدَّقُوهُ وَ اتَّبَعُوهُ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْیِ.

پیامبر (ابوعبیده حذّاء نقل می‌کند: از امام باقر (شنیدم که می¬فرماید: در یکی از نوشته¬های امیرمؤمنان (یافتم که فرموده بود: پیامبر خدا (به نقل از جبرئیل برای من روایت فرمود که خداوند یونس‌بن‌متی (را به سوی قومش فرستاد درحالی‌که سی سال سنّ داشت، او مردی بود که دچار سخت‌گیری و خشم شده بود و صبر پیشه کردن در مقابل گناهان قومش و مدارای با آنان در او اندک بود و از به دوش کشیدن سنگینی بار مسؤولیت نبوّت و نشانه‌های آن عاجز و ناتوان بود، و آن‌گونه که تنه درخت زیر بار خم می¬شود او نیز زیر بار آن مسئولیّت خم شده بود، او سی‌وسه سال در میان قومش باقی ماند درحالی‌که آنان را به سوی ایمان به خداوند و تصدیق [رسالت] خویش و پیروی کردن از خود دعوت می¬نمود، ولی به جز دو نفر کسی به او ایمان نیاورد و از او پیروی نکرد: اسم یکی از آن دو نفر روبیل و اسم دیگری تنوخا بود، روبیل از خاندان علم و نبوّت و حکمت بود و از قدیم الأیام و پیش از آنکه خداوند یونس را به پیامبری برانگیزد با او هم صحبت و هم‌نشین بود، و تنوخا مردی مستضعف، عابد و پارسا بود که غرق در عبادت بود ولی هیچ گونه علم و حکمتی نداشت، روبیل هم چنین صاحب گوسفندانی بود که از آن‌ها نگهداری می¬کرد و رزق و روزی خود را از طریق آن‌ها کسب می¬کرد، امّا تنوخا مرد چوب فروشی بود که چوب¬ها را بر سر حمل می¬کرد و از درآمد فروش آن نان می¬خورد، ولی منزلت و جایگاه روبیل نزد یونس (به خاطر علم و حکمتش و هم چنین هم صحبتی قدیم با جایگاه تنوخا متفاوت بود؛ آن¬گاه که یونس (مشاهده کرد قومش دعوت او را اجابت نمی¬گویند و به او ایمان نمی¬آورند به ستوه آمد و پی برد که صبرش اندک است، پس از این مسأله به درگاه خداوند شکایت کرد و در خلال شکایت¬هایش گفت: «پروردگارا، تو مرا به سوی قومم به پیامبری برانگیختی حال آنکه سی‌وسه سال داشتم، پس سی‌وسه سال در میانشان ماندم و آنان را به ایمان آوردن به تو و تصدیق رسالت خویش دعوت می¬نمودم و از عذاب و خشم تو بر حذر می‌داشتم و می¬ترساندم ولی آنان مرا تکذیب کردند و به من ایمان نیاوردند، نبوّتم را انکار کردند و رسالتم را خوار و بی‌ارزش پنداشتند و مرا تهدید کردند و بیم آن دارم که مرا به قتل رسانند، پس عذاب خویش را بر آنان نازل فرما که ایمان نمی¬آورند». خداوند به او وحی کرد: «ای یونس! در میان قومت نوزاد و طفل بی‌گناه و جنین متولّدشده و مردان و زنان کهنسال و زنان ناتوان و ضعیف وجود دارند و من حاکم عادل هستم که رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و کودکان را به گناه بزرگسالان عذاب نمی‌کنم و آن‌ها بندگان من هستند، دوست دارم به آن‌ها مهلت دهم و با ایشان مدارا کنم و منتظر توبه‌ی آن‌ها باشم و من تو را برای این به‌سوی آن‌ها فرستادم که با آن‌ها مهربان باشی و مانند پزشک معالج درد آن‌ها را درمان کنی، امّا تو با آن‌ها مدارا نکردی و اکنون با این بی‌صبری و دید منفی از من تقاضای عذاب می‌کنی؟ درحالی‌که بنده‌ی من نوح (صبر بسیار زیادی داشت و مدّت درازی با قوم خود مدارا نمود و با آن‌ها حسن معاشرت داشت و وقتی پس از سال‌ها دعوت آن‌ها او را اجابت نکردند، غضبناک شد، من هم از غضب او به خشم آمدم و نفرین او را درباره‌ی عذاب قومش اجابت کردم». یونس (گفت: «پروردگارا من به خاطر تو بر آن‌ها غضب کرده‌ام، به‌دلیل اینکه تو را نافرمانی و عصیان می‌کردند، آن‌ها را نفرین کردم و قسم به عزّت تو! هرگز درباره‌ی آن‌ها احساس ترحّم و رأفت نمی‌کنم، پس عذاب خویش را بر آنان نازل کن، چون آن‌ها هرگز ایمان نمی‌آورند». امّا خدای متعال وحی کرد: «ای یونس (! آن‌ها بیش از صدهزار نفر از مخلوقات من هستند که شهرهای مرا آباد کرده و بندگان و دوستداران مرا به دنیا می‌آورند، پس به علم خود که درباره‌ی تو و آن‌ها سبقت گرفته به آن‌ها مهلت می‌دهم، چون تقدیر من غیر از علم و تقدیر توست. و تو پیامبری، امّا من پروردگار حکیم هستم، امّا حال‌که تو چنین می‌خواهی و در نزد من مرتبه‌ی بلندی داری تو را اجابت می‌کنم، به‌زودی در روز چهارشنبه‌ی نیمه ماه شوّال، بعد از طلوع خورشید عذاب خود را بر آنان نازل می‌کنم، پس این مطلب را به آن‌ها اطّلاع بده». یونس (از شنیدن این امر خوشحال شد و به عاقبت آن نیاندیشید، سپس به نزد تنوخا، عابد قوم رفت و خبر نزول عذاب را به او داد و از او خواست ماجرا را به قوم، خود خبر دهد، امّا تنوخا گفت: «آن‌ها را رها کن تا در گمراهی و سرگردانی و گناه غوطه‌ور باشند تا وقتی‌که عذاب الهی فرا رسد، لیکن یونس (گفت: «بهتر است با روبیل دانشمند ملاقات کرده و مشورت کنیم، چون او مردی حکیم و دانا و از خاندان نبوّت است». پس به نزد روبیل رفتند و یونس (ماجرای نزول عذاب را به او گفت و با او درباره‌ی خبرکردن قوم مشورت کرد، روبیل گفت: «به صورت یک پیامبر حکیم و دانا به نزد پروردگارت بازگرد و از او بخواه عذاب را از قومت برطرف کند، چون او از عذاب خلق بی‌نیاز است و مدارا و رفق با بندگان را بیشتر می‌پسندد و شاید قوم تو پس از این کفر و انکار توبه کرده و متوجّه پروردگار شوند، پس با آن‌ها صبر و مدارا کن و به آن‌ها مهلت بده». امّا تنوخا گفت: «ای روبیل! وای بر تو، بعد از اینکه این قوم کفر و عصیان ورزیدند و پیامبر خدا (را تکذیب کرده و از شهر بیرون نمودند از او طلب رحمت می‌کنی»؟! روبیل به او گفت: «ساکت باش! تو مردی عابد هستی، امّا علم و حکمتی نداری»، سپس رو به جانب یونس (کرد و گفت: «ای یونس (اگر عذاب الهی نازل شود همه‌ی آن‌ها را هلاک می‌کند یا بعضی باقی می‌مانند»؟ یونس (گفت: «همه‌ی ایشان هلاک می‌شوند و از شدّت غضب چنین درخواستی کردم و هیچ احساس ترحّمی نسبت به ایشان نمی‌کنم تا به درگاه الهی مناجات کرده و از او بخواهم عذاب را از آن‌ها برطرف کند». روبیل گفت: «ای یونس (! آیا می‌دانی که خدا ارحم‌الرّاحمین است و شاید بعد از رفتن تو این قوم توبه کنند و از خدا بخواهند عذاب را برطرف کند و اگر خداوند رحیم، توبه‌ی آن‌ها را بپذیرد و عذاب را منصرف سازد تو در نزد مردم دروغگو خواهی شد». تنوخای عابد گفت: «وای بر توای روبیل! به‌راستی سخن عظیمی می‌گویی. پیامبر و فرستاده‌ی خدا به تو خبر می‌دهد که خداوند عذاب را بر این قوم خواهد فرستاد، امّا تو در گفتار خدا و در گفتار پیامبرش تردید می‌کنی؟! بدان که با این گفتار همه‌ی اعمال تو نابود و هبط شد». روبیل به تنوخا گفت: «نظر و رأی تو سست و غیرمعقول است»، سپس متوجّه یونس (شد و به او گفت: «بعد از آنکه وحی بر تو نازل شد باز هم اراده‌ی خدا حاکم است و امر نزول عذاب به اراده‌ی او بستگی دارد و کلام خدا حقّ است، ولی آیا می‌دانی که اگر عذاب نازل شود و همه‌ی قومت هلاک شوند و شهرشان ویران گردد، خداوند تعالی نام تو را از میان انبیاء (محو خواهد کرد و رسالتت باطل می‌شود و مثل بسیاری از مردم ضعیف خواهی بود و به دست تو صدهزار نفر از مردم هلاک می‌شوند»؟ امّا یونس (سفارش و نصایح او را نپذیرفت، آنگاه یونس (به نزد قوم آمد و به قومش خبر نزول عذاب را ابلاغ کرد، امّا آن‌ها سخنان او را نپذیرفتند و او را تکذیب کرده و با خواری از شهر بیرون کردند. سپس یونس (به همراه تنوخا از شهر خارج شد و در مکانی که چندان از شهر فاصله نداشت مسکن گزیدند و منتظر وقوع عذاب شدند. امّا روبیل همراه قوم در شهر باقی ماند، تا وقتی‌که ماه شوّال فرا رسید، آنگاه روبیل با صدای بلند از بالای کوه مردم را فرا خواند و به آن‌ها گفت: «من روبیل، دوستدار و خیرخواه شما هستم، اکنون ماه شوّال فرا رسیده، درحالی‌که پیامبر خدا یونس (وقوع عذاب را در این ماه به شما اعلام کرده و خداوند هرگز وعده‌ی خود را خُلف نخواهد کرد، حال چه خواهید کرد»؟ مردم با شنیدن صدای او وحشت کرده و در قلبشان نزول عذاب محقّق شد و با جزع و فزع به نزد روبیل شتافتند و گفتند: «ای روبیل! به نظر تو که مرد عالم و حکیمی هستی و ما تو را خیرخواه و مشفق نسبت به خود می‌دانیم، چه باید بکنیم؟ ما می‌دانیم که تو درباره‌ی ما به یونس (سفارش کردی، اکنون هم درباره‌ی امر ما نظر خود را اعلام کن تا ما به حکم تو عمل کنیم». روبیل گفت: «من معتقدم منتظر طلوع فجر روز چهارشنبه‌ی وسط ماه باشید و در آن روز قبل از طلوع فجر کودکان را از مادران جدا کنید و آن‌ها را در دامنه‌ی کوه میان بیابان رها نمایید و مادران آن‌ها را در بالای کوه نگه دارید، وقتی دیدید باد زردی از جانب مشرق می‌وزد، همه از بزرگ و کوچک شروع به فریاد و گریه و تضرّع نمایید و به‌سوی خدای یگانه توبه کنید و سر خود را به‌سوی آسمان بلند کنید و بگویید: پروردگارا ما به نفْس خود ستم کردیم و پیامبرمان را تکذیب کردیم و اکنون به‌سوی تو بازمی‌گردیم و از گناهانمان توبه می‌کنیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی هر آینه از خسارت دیدگان و اهل عذاب خواهیم بود، پس توبه ما را بپذیر و به ما ترحّم کن، ای مهربان‌ترین مهربانان، سپس دست از گریه و تضرّع و فریاد برندارید تا وقتی‌که خورشید با ابری پوشانده شود و خداوند عذاب را از شما برطرف کند». پس قوم با شنیدن این مطالب تصمیم به اجرای آن گرفتند. وقتی روز چهارشنبه‌ی موعود فرا رسید، روبیل از شهر فاصله گرفت، امّا صدای ناله و تضرّع آن‌ها را می‌شنید و در صورت وقوع عذاب آن را مشاهده می‌کرد. وقتی طلوع فجر نزدیک شد قوم یونس (اعمالی را که روبیل به آن‌ها تعلیم داده بود، انجام دادند، وقتی خورشید طلوع کرد باد زرد و تاریک که صدایی مهیب و ترسناک داشت آشکار شد، همگی با ناله و فریاد دست به تضرّع برداشتند و به درگاه الهی توبه کردند و کودکان با ناله و فریاد مادران خود را طلبیدند و برّه‌های چهارپایان در طلب شیر مادران خود بانگ و فریاد برآوردند و همچنان به این تضرّع ادامه دادند. درآن‌حال یونس (و تنوخای عابد صدای ناله و فریاد آن‌ها را می‌شنیدند، امّا برای شدیدتر شدن عذاب آن‌ها دعا می‌کردند و روبیل عالم نیز صدای ناله و فریاد آن‌ها را می‌شنید و برای برطرف‌شدن عذاب از ایشان دست به دعا برداشته بود، وقتی خورشید به وسط آسمان رسید و درهای آسمان گشوده شد و غضب پروردگار آرام گرفت، خداوند دعای آن‌ها را پذیرفت و توبه‌ی آن‌ها را قبول کرد و به اسرافیل وحی نمود تا بر قوم یونس (نازل شود و به او گفت: «من بر ناله و تضرّع قوم یونس (رحم نمودم، چون من توبه‌پذیر و مهربانم، امّا بنده‌ی من یونس (برای آن قوم درخواست عذاب نموده و من باید به وعده‌ی خود وفا کنم، ولی یونس (با من شرط نکرد تا در اثر نزول عذاب آن‌ها را هلاک کنم، پس بر آن‌ها فرود آی و عذاب مرا از آن‌ها برطرف کن». اسرافیل گفت: «پروردگارا عذاب تو تا سر شانه‌هایشان نزدیک شده و نزدیک است که هلاک شوند، چگونه آن را برطرف سازم»؟ خدای متعال فرمود: «هرگز چنین نیست من به ملائکه‌ی خود امر می‌کنم تا عذاب را متوقّف نمایند تا امر من به آن‌ها برسد»، پس اسرافیل نازل شد و عذاب را از آن‌ها دور کرده و آن را به‌سوی کوه‌ها و مسیر رودهای جاری در آن‌ها متوجّه کرد، و با گشودن بال‌های خود عذاب را به سمت کوه راند. امام باقر (فرمود: «آن کوه‌ها امروز در ناحیه‌ی موصل قرار دارد و تا روز قیامت به آهن مبدّل شده است». وقتی قوم یونس (دیدند که عذاب از آن‌ها برطرف شده، از قلّه‌ی کوه به‌سوی منازل خود پایین آمدند و زنان و کودکان به یکدیگر رسیدند و همگی شکر و سپاس الهی را بجای آوردند، یونس (و تنوخا روز پنجشنبه درحالی‌که هیچ شکّی نداشتند که عذاب بر قوم نازل شده و همه‌ی آن‌ها هلاک شده‌اند، صدای خفیفی از شهر شنیدند، پس به‌سوی شهر آمدند تا اوضاع را از نزدیک مشاهده کنند، وقتی به شهر نزدیک شدند، هیزم‌کشان و چوپانان و زارعین را در حالتی عادیّ مشغول کار روزمرّه‌ی خود دیدند و مردم را درحال آرامش مشاهده کردند. یونس (به تنوخا گفت: «ای تنوخا! ندای وحی به من دروغ گفت و قوم من وعده‌ی مرا دروغین دیدند، پس دیگر هیچ آبرو و عزّتی برای من نمانده است». پس یونس (با حالت غضب به جانب دریا رفت، درحالی‌که از ملاقات با مردم بیمناک بود و می‌ترسید او را دروغگو بنامند. همچنین تنوخا نیز به‌سوی قریه رفت و با روبیل مواجه شد، روبیل به او گفت: «ای تنوخا! آیا رأی تو درست‌تر بود یا رأی من»؟ تنوخا گفت: «رأی تو صحیح‌تر بود و من همواره می‌پنداشتم به خاطر زهد و عبادتم بر تو برتری دارم، امّا اکنون فهمیدم که تو به جهت علم و حکمتت بر من فضیلت داری و علم و حکمتی که پروردگارت در کنار تقوی به تو عنایت کرده از زهد و عبادت بدون علم برتر است، از آن پس آن‌دو با صلح و صفا در میان قوم خود زندگی کردند». به امام باقر (عرضه داشتم؛ «چه مدّت یونس (از میان قوم خود غایب بود تا مجدّداً با نبوّت و رسالت به‌سویشان بازگشت و آن‌ها به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند»؟ فرمود: «چهار هفته، که هفت روز طول کشید تا به دریا رسید و یک هفته هم در میان کشتی و سپس در شکم ماهی بود و یک هفته هم در زیر درخت کدو استراحت کرد تا قوای خود را باز یافت و هفت روز آخر هم مسیر دریا تا قریه را طی کرد، پس رفت و برگشت او بیست و هشت روز به طول انجامید. سپس به نزد قوم آمد و آن‌ها به او ایمان آوردند و او را تصدیق کرده و از او پیروی کردند». در همین رابطه خداوند می‌فرماید: آن‌ها ایمان آوردند، ازاین‌رو تا مدّت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره‌مند ساختیم! . (صافات/۱۴۸). پرسیدم: «مدّت غیبت یونس تا زمان ایمان مجدّد مردم به او چه مقدار به درازا کشید»؟ حضرت فرمود: «چهار هفته، یک هفته آن زمانی بود که او از شهرش تا کنار ساحل طی کرد و همین مقدار راه را نیز در هنگام بازگشت درنوردید». پرسیدم: «آیا این مدّت به‌مانند هفته و ماه‌های معمول دنیوی بود و یا فقط ساعاتی چند به طول انجامید»؟ حضرت در پاسخ فرمود: «عذاب قرار بود روز چهارشنبه بر قوم یونس (نازل گردد و همان روز نیز خداوند از آن‌ها درگذشت و یونس (روز پنج شنبه با حالت خشم از میان مردمش بیرون رفت فاصله‌ی شهر تا ساحل دریا یک هفته به طول انجامید همچنین مدّت یک هفته را او در میان شکم نهنگ سپری کرد و یک هفته را نیز در بیابان زیر سایه‌ی کدو گذرانید و یک هفته را هم صرف بازگشت مجدّد به شهرش نمود. بعد از رجعت یونس (مردم به او گرویدند و در صلح و آرامش به زندگی خود ادامه دادند و این تنها قومی بود که بعد از دیدن نشانه‌های عذاب ایمان آورده و ایمانش به سودش تمام گردید. چرا هیچ‌یک از شهرها و آبادی‌ها ایمان نیاوردند که [ایمانشان به‌موقع باشد، و] به حالشان مفید افتد؟! مگر قوم یونس، هنگامی‌که آن‌ها ایمان آوردند، عذاب رسواکننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم. (یونس/۹۸).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۸۸

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۹۷/ العیاشی، ج۲، ص۱۳۵/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۴۳۷/ نورالثقلین، فیه: «روبیل فقال له یاتنوخا ایّ الرّابین… الی آخر» محذوف

۱ -۲

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَمِیلٍ قَال: قَالَ لِی أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) مَا رَدَّ اللَّهُ الْعَذَابَ إِلَّا عَنْ قَوْمِ یُونُسَ (علیه السلام) وَ کَانَ یُونُسُ (علیه السلام) یَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَیَأْبَوْنَ ذَلِکَ فَهَمَّ أَنْ یَدْعُوَ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ فِیهِمْ رَجُلَانِ عَابِدٌ وَ عَالِمٌ وَ کَانَ اسْمُ أَحَدِهِمَا مَلِیخَا وَ الْآخَرُ اسْمُهُ رُوبِیلُ فَکَانَ الْعَابِدُ یُشِیرُ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) بِالدُّعَاءِ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ الْعَالِمُ یَنْهَاهُ وَ یَقُولُ لَا تَدْعُ عَلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَسْتَجِیبُ لَکَ وَ لَا یُحِبُّ هَلَاکَ عِبَادِهِ فَقَبِلَ قَوْلَ الْعَابِدِ وَ لَمْ یَقْبَلْ مِنَ الْعَالِمِ فَدَعَا عَلَیْهِمْ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فِی سَنَهًِْ کَذَا وَ کَذَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَلَمَّا قَرُبَ الْوَقْتُ خَرَجَ یُونُسُ (علیه السلام) مِنْ بَیْنِهِمْ مَعَ الْعَابِدِ وَ بَقِیَ الْعَالِمُ فِیهَا فَلَمَّا کَانَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ نَزَلَ الْعَذَابُ فَقَالَ الْعَالِمُ لَهُمْ یَا قَوْمِ افْزَعُوا إِلَی اللَّهِ فَلَعَلَّهُ یَرْحَمُکُمْ وَ یَرُدُّ الْعَذَابَ عَنْکُمْ فَقَالُوا کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ اجْتَمِعُوا وَ اخْرُجُوا إِلَی الْمَفَازَهًِْ وَ فَرِّقُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ بَیْنَ الْإِبِلِ وَ أَوْلَادِهَا وَ بَیْنَ الْبَقَرِ وَ أَوْلَادِهَا وَ بَیْنَ الْغَنَمِ وَ أَوْلَادِهَا ثُمَّ ابْکُوا وَ ادْعُوا فَذَهَبُوا وَ فَعَلُوا ذَلِکَ وَ ضَجُّوا وَ بَکَوْا فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ صَرَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَ فَرَّقَ الْعَذَابَ عَلَی الْجِبَالِ وَ قَدْ کَانَ نَزَلَ وَ قَرُبَ مِنْهُمْ فَأَقْبَلَ یُونُسُ (علیه السلام) یَنْظُرُ کَیْفَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ فَرَأَی الزَّارِعُونَ یَزْرَعُونَ فِی أَرْضِهِمْ قَالَ لَهُمْ مَا فَعَلَ قَوْمُ یُونُسَ (علیه السلام) فَقَالُوا لَهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ إِنَّ یُونُسَ (علیه السلام) دَعَا عَلَیْهِمْ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ نَزَلَ الْعَذَابُ عَلَیْهِمْ فَاجْتَمَعُوا وَ بَکَوْا فَدَعَوْا فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ صَرَفَ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ فَرَّقَ الْعَذَابَ عَلَی الْجِبَالِ فَهُمْ إِذاً یَطْلُبُونَ یُونُسَ (علیه السلام) لِیُؤْمِنُوا بِهِ فَغَضِبَ یُونُسُ (علیه السلام) وَ مَرَّ عَلَی وَجْهِهِ مُغَاضِباً بِهِ کَمَا حَکَی اللَّهُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا سَفِینَهًٌْ قَدْ شُحِنَتْ وَ أَرَادُوا أَنْ یَدْفَعُوهَا فَسَأَلَهُمْ یُونُسُ (علیه السلام) أَنْ یَحْمِلُوهُ فَحَمَلُوهُ فَلَمَّا تَوَسَّطُوا الْبَحْرَ بَعَثَ اللَّهُ حُوتاً عَظِیماً فَحَبَسَ عَلَیْهِمُ السَّفِینَهًَْ مِنْ قُدَّامِهَا فَنَظَرَ إِلَیْهِ یُونُسُ (علیه السلام) فَفَزِعَ مِنْهُ وَ صَارَ إِلَی مُؤَخَّرِ السَّفِینَهًِْ فَدَارَ إِلَیْهِ الْحُوتُ وَ فَتَحَ فَاهُ فَخَرَجَ أَهْلُ السَّفِینَهًِْ فَقَالُوا فِینَا عَاصٍ فَتَسَاهَمُوا فَخَرَجَ سَهْمُ یُونُسَ (علیه السلام) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ فَأَخْرَجُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِی الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ مَرَّ بِهِ فِی الْمَاءِ وَ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْیَهُودِ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عَنْ سِجْنٍ طَافَ أَقْطَارَ الْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ أَمَّا السِّجْنُ الَّذِی طَافَ الْأَرْضَ بِصَاحِبِهِ فَإِنَّهُ الْحُوتُ الَّذِی حَبَسَ یُونُسَ (علیه السلام) فِی بَطْنِهِ فَدَخَلَ فِی بَحْرِ الْقُلْزُمِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی بَحْرِ مِصْرَ ثُمَّ دَخَلَ إِلَی بَحْرِ طَبَرِسْتَانَ ثُمَّ خَرَجَ فِی دِجْلَهًَْ الْغَوْرَاءِ قَالَ ثُمَّ مَرَّتْ (مَرَّ) بِهِ تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّی لَحِقَتْ (لَحِقَ) بِقَارُونَ وَ کَانَ قَارُونُ هَلَکَ فِی أَیَّامِ مُوسَی (علیه السلام) وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یُدْخِلُ (یُدْخِلُهُ) فِی الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ قَامَهًَْ رَجُلٍ وَ کَانَ یُونُسُ (علیه السلام) فِی بَطْنِ الْحُوتِ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یَسْتَغْفِرُهُ فَسَمِعَ قَارُونُ صَوْتَهُ فَقَالَ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ أَنْظِرْنِی فَإِنِّی أَسْمَعُ کَلَامَ آدَمِیٍّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی الْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِهِ أَنْظِرْهُ فَأَنْظَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَارُونُ مَنْ أَنْتَ قَالَ یُونُسُ (علیه السلام) أَنَا الْمُذْنِبُ الْخَاطِئُ یُونُسُ‌بْنُ‌مَتَّی (علیه السلام) قَالَ فَمَا فَعَلَ الشَّدِیدُ الْغَضِبُ لِلَّهِ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) قَالَ هَیْهَاتَ هَلَکَ قَالَ فَمَا فَعَلَ الرَّءُوفُ الرَّحِیمُ عَلَی قَوْمِهِ هَارُونُ‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) قَالَ هَلَکَ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ کُلْثُمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِی کَانَتْ سُمِّیَتْ لِی قَالَ هَیْهَاتَ مَا بَقِیَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحَدٌ فَقَالَ قَارُونُ وَا أَسَفَاهْ عَلَی آلِ عِمْرَانَ فَشَکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمَلَکَ الْمُوَکَّلَ بِهِ أَنْ یَرْفَعَ عَنْهُ الْعَذَابَ أَیَّامَ الدُّنْیَا فَرَفَعَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَی یُونُسُ (علیه السلام) ذَلِکَ نَادَی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْحُوتَ فَلَفَظَهُ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ وَ قَدْ ذَهَبَ جِلْدُهُ وَ لَحْمُهُ وَ أَنْبَتَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَجَرَهًًْ مِنْ یَقْطِینٍ وَ هِیَ الدُّبَّاءُ فَأَظَلَّتْهُ مِنَ الشَّمْسِ فَسَکَنَ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الشَّجَرَهًَْ فَتَنَحَّتْ عَنْهُ وَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَیْهِ فَجَزِعَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا یُونُسُ (علیه السلام) لَمْ تَرْحَمْ مِائَهًَْ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ وَ أَنْتَ تَجْزَعُ مِنْ أَلَمِ سَاعَهًٍْ فَقَالَ یَا رَبِّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ فَرَدَّ اللَّهُ بَدَنَهُ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْمِهِ وَ آمَنُوا بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَلَوْ لا کانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِیمانُها إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیاهًِْ الدُّنْیا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلی حِینٍ فَقَالُوا (قَالَ) فَمَکَثَ یُونُسُ (علیه السلام) فِی بَطْنِ الْحُوتِ تِسْعَ سَاعَاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ.

امام صادق (جمیل گوید: امام صادق (به من فرمود: «خداوند عذاب را از هیچ قومی برطرف نساخت، مگر قوم یونس (و جریان به‌این‌صورت بود که یونس (آن‌ها را به توحید و اسلام فراخواند، امّا آن‌ها ابا کردند، پس یونس (تصمیم گرفت آن‌ها را نفرین کند، لیکن در میان آن‌ها دو مرد عابد و دانشمند وجود داشت به نام‌های ملیخا و روبیل، مرد عابد یونس (را بر نفرین قوم ترغیب کرد، امّا مرد دانشمند او را از این عمل نهی نمود و گفت: «قومت را نفرین نکن، چون خداوند با اینکه دوستدار هلاک بندگان خود نیست دعای تو را اجابت می‌کند»، امّا یونس (قول عابد را پذیرفت ولیکن قول دانشمند را قبول نکرد و قومش را نفرین نمود، خداوند هم به او وحی نمود که عذاب در فلان تاریخ روی می‌دهد، وقتی زمان عذاب نزدیک شد، یونس (به همراه مرد عابد از میان قوم خارج شد، لیکن مرد عالم در میان قوم باقی ماند، وقتی روز عذاب فرا رسید مرد عالم به مردم گفت: «ای قوم به درگاه الهی جزع و فزع و تضرّع کنید، شاید به شما رحم کند و عذاب را از شما برطرف سازد»، مردم گفتند: «چه کنیم»؟ عالم گفت: «به‌سوی بیابان بروید و میان زنان و کودکانتان جدایی افکنید و شتران مادّه را از کرّه‌هایشان جدا کنید و میان دام‌ها و بچّه‌هایشان نیز چنین کنید، سپس به دعا و گریه و تضرّع بپردازید و سر به سجده گذارید و طلب رحمت کنید، مردم چنین کردند، خداوند به آنان رحمت نمود و عذاب را از ایشان برطرف نمود و بر کوه‌ها وارد کرد. بعد از فرود عذاب بر کوه یونس (به دهکده بازگشت تا نتیجه نزول عذاب را ببیند، امّا با کمال تعجّب دهقانان را درحال زراعت دید، به آن‌ها گفت: «قوم یونس (چه کردند»؟ آن‌ها که یونس (را نمی‌شناختند، گفتند: «یونس (به آن‌ها نفرین نمود، خداوند هم دعای او را اجابت کرد و نشانه‌های عذاب ظاهر شد، امّا آن‌ها اجتماع کرده و گریه و زاری نمودند و به درگاه الهی دعا کردند، خداوند هم به آن‌ها رحم نمود و عذاب را از آن‌ها برطرف کرد و بر کوه‌ها نازل نمود، و اکنون آن‌ها در طلب یونس (هستند تا به او ایمان بیاورند». امّا یونس (غضبناک شد و با حالت خشم به کنار دریا رفت، در آنجا متوجّه یک کشتی درحال عبور شد و از آن‌ها درخواست نمود تا او را همراه خود ببرند، و آن‌ها پذیرفتند، وقتی به وسط دریا رسیدند، خداوند نهنگ عظیمی را فرستاد تا راه را بر کشتی ببندد، یونس (با دیدن او وحشت کرد و به عقب کشتی پناه برد، امّا نهنگ کشتی را دور زد و دهان خود را گشود، اهل کشتی گفتند: «حتماً در میان ما گناهکاری وجود دارد، باید او را به قید قرعه مشخص کرده و به دریا بیاندازیم»، پس قرعه افکندند و قرعه به نام یونس (افتاد، در نتیجه اهل کشتی او را اخراج کرده و در دریا انداختند، آنگاه نهنگ او را بلعید و میان دریا ناپدید شد. در همین رابطه یکی از یهودیان از امیرالمؤمنین (سؤال کرد: «کدام زندان است که همراه زندانی خود در اطراف زمین می‌گشت»؟ امیرالمؤمنین (فرمود: «ای یهودی، آن زندان نهنگ حامل یونس (بود که همراه او وارد دریای قلزم شد و از آنجا به دریای مصر رفت و سپس وارد دریای طبرستان گردید و از آنجا به دجله عوراء رفته و سپس به زیر زمین رفت تا وقتی‌که به قارون رسید، قارون در زمان حضرت موسی (به زیر زمین فرو رفته بود و خداوند فرشته‌ای را موکّل بر او کرده بود تا هر روز او را به‌اندازه‌ی قامت یک مرد به زمین فرو ببرد و آن‌وقت یونس (در شکم نهنگ مشغول تسبیح و استغفار بود، قارون صدای او را شنید و از فرشته‌ی موکّل خود پرسید به من اندکی مهلت بده، گویا صدای یکی از آدمیان را می‌شنوم، آنگاه خداوند به آن فرشته فرمان داد به او مهلت دهد، پس فرشته به قارون مهلت داد، قارون پرسید: «تو کیستی»؟ یونس (گفت: «من گنهکار خاطی، یونس (پسر متی هستم»، قارون گفت: «به من بگو خداوند شدیدالغضب با موسی‌بن‌عمران (چه کرد»؟ یونس (گفت: «افسوس از دنیا رفت»، قارون گفت: «خداوند رئوف و مهربان با هارون (چه کرد»؟ یونس (گفت: «افسوس هلاک شد»، قارون گفت: «کلثوم دختر عمران (که همسر من بود چه شد»؟ یونس (گفت: «اکنون هیچ‌یک از آل‌عمران (باقی نمانده است». قارون گفت: «افسوس بر آل‌عمران (»، از آن پس خداوند به ملک موکّل او فرمان داد تا عذاب را در ایّام دنیا از او بردارد و از آن پس عذاب دنیوی او برطرف شد. به هر حال یونس (که در شکم نهنگ گرفتار شده بود، مشغول تضرّّع و مناجات شد و عرضه داشت: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، خداوند هم دعای او را اجابت کرد و به نهنگ فرمان داد تا او را در ساحل دریا پرتاب کند، چون در اثر ماندن در شکم نهنگ، گوشت و پوست بدنش تحلیل رفته بود، لذا خداوند بوته‌ی کدو را بالای سر او رویانید تا او را از نور خورشید در امان نگاه دارد و او آرامش یافت، سپس خداوند فرمان داد تا درخت از او فاصله بگیرد و نور خورشید بر بدنش بتابد. آنگاه یونس (به زاری و فریاد افتاد، سپس خداوند به یونس (وحی نمود: «ای یونس (! چرا به صدهزار نفر قوم خود رحم نکردی، امّا از تابش آفتاب دچار جزع و فزع شدی»؟ یونس (گفت: «پروردگارا مرا ببخش و عفو نما»، آنگاه خداوند سلامتی را به بدن او بازگرداند و او به‌سوی قوم خود بازگشت و آن‌ها به او ایمان آوردند». سپس فرمود: «مدّت درنگ یونس (در شکم نهنگ نُه ساعت بود. اگر پروردگار تو می‌خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی به (اجبار) ایمان می‌آوردند؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مجبورسازی که ایمان بیاورند؟! (ایمان اجباری چه سودی دارد)»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۴۹۸

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۸۰/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۴۳۱، بتفاوت لفظی/ نورالثقلین

۱ -۳

(انبیاء/ ۸۷)

الباقر (علیه السلام) - لَبِثَ یُونُسُ (علیه السلام) فِی بَطْنِ الْحُوتِ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الظُّلُماتِ ظُلْمَهًِْ بَطْنِ الْحُوتِ وَ ظُلْمَهًِْ اللَّیْلِ وَ ظُلْمَهًِْ الْبَحْرِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَأَخْرَجَهُ الْحُوتُ إِلَی السَّاحِلِ ثُمَّ قَذَفَهُ فَأَلْقَاهُ بِالسَّاحِلِ وَ أَنْبَتَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَجَرَهًًْ مِنْ یَقْطِینٍ وَ هُوَ الْقَرْعُ فَکَانَ یَمَصُّهُ وَ یَسْتَظِلُّ بِهِ بِوَرَقِهِ وَ کَانَ تَسَاقَطَ شَعْرُهُ وَ رَقَّ جِلْدُهُ وَ کَانَ یُونُسُ (علیه السلام) یُسَبِّحُ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ فَلَمَّا أَنْ قَوِیَ وَ اشْتَدَّ بَعَثَ اللَّهُ دُودَهًًْ فَأَکَلَتْ أَسْفَلَ الْقَرْعِ فَذَبَلَتِ الْقَرْعَهًُْ ثُمَّ یَبِسَتْ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَی یُونُسَ (علیه السلام) فَظَلَّ حَزِیناً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ مَا لَکَ حَزِیناً یَا یُونُسُ (علیه السلام) قَالَ یَا رَبِّ هَذِهِ الشَّجَرَهًُْ الَّتِی تَنْفَعُنِی سَلَّطْتَ عَلَیْهَا دُودَهًًْ فَیَبِسَتْ قَالَ یَا یُونُسُ (علیه السلام) أَ حَزِنْتَ لِشَجَرَهًٍْ لَمْ تَزْرَعْهَا وَ لَمْ تَسْقِهَا وَ لَمْ تَعْنَ بِهَا أَنْ یَبِسَتْ حِینَ اسْتَغْنَیْتَ عَنْهَا وَ لَمْ تَحْزَنْ لِأَهْلِ نَیْنَوَی أَکْثَرَ مِنْ مِائَهًِْ أَلْفٍ أَرَدْتَ أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ إِنَّ أَهْلَ نَیْنَوَی قَدْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا فَارْجِعْ إِلَیْهِمْ فَانْطَلَقَ یُونُسُ (علیه السلام) إِلَی قَوْمِهِ فَلَمَّا دَنَا مِنْ نَیْنَوَی اسْتَحْیَا أَنْ یَدْخُلَ فَقَالَ لِرَاعٍ لَقِیَهُ ایتِ أَهْلَ نَیْنَوَی فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ هَذَا یُونُسَ (علیه السلام) قَدْ جَاءَ قَالَ الرَّاعِی أَ تَکْذِبُ أَ مَا تَسْتَحْیِی وَ یُونُسُ قَدْ غَرِقَ فِی الْبَحْرِ وَ ذَهَبَ قَالَ لَهُ یُونُسُ (علیه السلام) اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الشَّاهًَْ تَشْهَدُ لَکَ أَنِّی یُونُسُ (علیه السلام) فَلَمَّا أَتَی الرَّاعِی قَوْمَهُ وَ أَخْبَرَهُمْ أَخَذُوهُ وَ هَمُّوا بِضَرْبِهِ فَقَالَ إِنَّ لِی بَیِّنَهًًْ بِمَا أَقُولُ قَالُوا مَنْ یَشْهَدُ قَالَ هَذِهِ الشَّاهًُْ تَشْهَدُ فَشَهِدَتْ بِأَنَّهُ صَادِقٌ وَ أَنَّ یُونُسَ (علیه السلام) قَدْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ فَخَرَجُوا یَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَجَاءُوا بِهِ وَ آمَنُوا وَ حَسُنَ إِیمَانُهُمْ فَمَتَّعَهُمُ اللَّهُ إِلی حِینٍ وَ هُوَ الْمَوْتُ وَ أَجَارَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْعَذَابِ.

امام باقر (یونس (در شکم ماهی سه روز باقی ماند در تاریکی شکم ماهی، تاریکی شب و تاریکی دریا صدا زد: أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ. پروردگارش دعای او را به اجابت رساند و ماهی او را به ساحل برد. سپس او را رها کرد و به ساحل انداخت و خداوند بوته‌ی کدویی بر او رویاند و آن «کدو حلوایی» است. آن را می‌مکید و در سایه‌ی آن و برگ آن می‌نشست. مویش ریخته بود و پوستش نازک شده بود و یونس (شب و روز تسبیح می‌گفت و خدا را یاد می‌کرد. وقتی‌که قوی و نیرومند شد، خداوند کرمی را فرستاد که پایین [بوته‌ی] کدو را خورد؛ در نتیجه کدو پژمرده شد و سپس خشکید و آن بر یونس (سخت شد و اندوهگین شد؛ پس خداوند به او وحی کرد: «ای یونس (! چرا اندوهگین هستی»؟! عرض کرد: «پروردگارا! این بوته‌ای است که برایم سودمند است، کرمی را بر آن مسلّط فرمودی؛ در نتیجه خشک شد». فرمود: «ای یونس (! آیا برای بوته‌ای که آن را نکاشتی و به آن آب ندادی و برای آن سختی نکشیدی اندوهگین شدی که [چرا] خشک شد [آن هم] زمانی‌که از آن بی‌نیاز شدی و به خاطر اهل نینوی که بیش از صد هزار هستند اندوهگین نشدی؟! خواستی که عذاب بر آن‌ها نازل شود. اهل نینوی ایمان آورده و پرهیزکار شده‌اند؛ پس به‌سوی آن‌ها برگرد». یونس (به‌سوی قومش برگشت و وقتی به نینوا نزدیک شد، خجالت کشید که وارد شود؛ بنابراین به چوپانی که با او ملاقات نمود گفت: «نزد اهل نینوا برو و به آن‌ها بگو: «این یونس (است که آمده است». چوپان گفت: «آیا دروغ می‌گویی؟ آیا خجالت نمی‌کشی؟ یونس (در دریا غرق شده و رفته است». یونس (گفت: «به اذن خدا این گوسفند به نفع تو گواهی می‌دهد که من یونس (هستم». وقتی چوپان نزد قومش آمد و به آن‌ها خبر داد، او را گرفتند و خواستند بزنند که گفت: «من بر گفته‌ی خودم شاهد دارم». گفتند: «چه کسی شهادت می‌دهد»؟ گفت: «این گوسفند گواهی می‌دهد»؛ پس شهادت داد که او راستگوست و خداوند یونس (را به‌سوی آن‌ها برگردانده است. برای جستجوی او بیرون رفتند و او را یافتند و آوردند و ایمان آوردند و ایمانشان نیکو شد و خداوند تا مدّت معیّنی آن‌ها را بهره‌مند ساخت و آن مدّت، پایان زندگی و مرگشان بود و آن‌ها را از آن عذاب رهایی بخشید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۸۳/ نورالثقلین

۱ -۴

(انبیاء/ ۸۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً قَالَ هُوَ یُونُسُ (علیه السلام) وَ مَعْنَی ذَا النُّونِ أَیْ ذَا الْحُوتِ قَوْلُهُ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ قَالَ أَنْزَلَهُ عَلَی أَشَدِّ الْأَمْرَیْنِ فَظَنَّ بِهِ أَشَدَّ الظَّنِّ وَ قَالَ إِنَّ جبرئیل اسْتَثْنَی فِی هَلَاکِ قَوْمِ یُونُسَ (علیه السلام) وَ لَمْ یَسْمَعْهُ یُونُسُ (علیه السلام) قُلْتُ مَا کَانَ حَالُ یُونُسَ (علیه السلام) لَمَّا ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ قَالَ کَانَ مِنْ أَمْرٍ شَدِیدٍ قُلْتُ وَ مَا کَانَ سَبَبُهُ حَتَّی ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ قَالَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی‌عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعَتْ أُمُّ سَلَمَهًَْ النبی (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ وَ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَبَداً فَسَأَلَتْهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) یَا أُمَّ سَلَمَهًَْ وَ مَا یُؤْمِنُنِی وَ إِنَّمَا وَکَلَ اللَّهُ یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی (علیه السلام) إِلَی نَفْسِهِ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ فَکَانَ مِنْهُ مَا کَانَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمین؛ صاحب ماهی؛ یونس (بود که در مورد پروردگار خود شدیدترین گمان را داشت و سبب این امر آن بود که خداوند امر او را در یک چشم‌به‌هم‌زدن به خود او واگذار کرد. می‌گویند: ام سلمه از پیامبر اکرم (شنید که بارها در دعایشان می‌فرمود: اللَّهُمَّ وَ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً ایشان تاکید می‌کرد خداوند تنها لحظه‌ای یونس‌بن‌متی را به خود واگذارد و آن حوادث برایش رخ داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۸۴/ القمی، ج۲، ص۷۴

۱ -۵

(انبیاء/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَهًَْ فِی لَیْلَتِهَا فَفَقَدَتْهُ مِنَ الْفِرَاشِ فَدَخَلَهَا مِنْ ذَلِکَ مَا یَدْخُلُ النِّسَاءَ فَقَامَتْ تَطْلُبُهُ فِی جَوَانِبِ الْبَیْتِ حَتَّی انْتَهَتْ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی جَانِبٍ مِنَ الْبَیْتِ قَائِمٌ رَافِعٌ یَدَیْهِ یَبْکِی وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعْ مِنِّی صَالِحَ مَا أَعْطَیْتَنِی أَبَداً اللَّهُمَّ وَ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً وَ لَا حَاسِداً أَبَداً اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنِی مِنْهُ أَبَداً قَالَ فَانْصَرَفَتْ أُمُّ سَلَمَهًَْ تَبْکِی حَتَّی انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِبُکَائِهَا فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ یَا أُمَ سَلَمَهًَْ فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ لِمَ لَا أَبْکِی وَ أَنْتَ بِالْمَکَانِ الَّذِی أَنْتَ بِهِ مِنَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ تَسْأَلُهُ أَنْ لَا یُشْمِتَ بِکَ عَدُوّاً أَبَداً وَ لَا حَاسِداً وَ أَنْ لَا یَرُدَّکَ فِی سُوءٍ اسْتَنْقَذَکَ مِنْهُ أَبَداً، وَ أَنْ لَا یَنْزِعَ عَنْکَ صَالِحَ مَا أَعْطَاکَ أَبَداً وَ أَنْ لَا یَکِلَکَ إِلَی نَفْسِکَ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَبَداً فَقَالَ یَا أُمَّ سَلَمَهًَْ وَ مَا یُؤْمِنُنِی وَ إِنَّمَا وَکَلَ اللَّهُ یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی إِلَی نَفْسِهِ (علیه السلام) طَرْفَهًَْ عَیْنٍ فَکَانَ مِنْهُ مَا کَانَ.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: امّ سلمه از پیامبر (شنید که می‌گوید: «خدایا! هرگز صلاحیّت و شایستگی آنچه به من عطا فرمودی از من نگیر. خدایا! هرگز کاری نکن که دشمن و حسود مرا شماتت کنند. خدایا! هرگز مرا در بدی‌ای که از آن نجاتم داده‌ای برنگردان. خدایا! هرگز مرا به‌اندازه‌ی چشم‌برهم‌زدنی به خودم واگذار نکن». امّ‌سلمه برگشت درحالی‌که گریه می‌کرد تا اینکه رسول خدا (به خاطر گریه‌ی او برگشت و فرمود: «ای امّ‌سلمه! چه چیز باعث گریه‌ی تو می‌شود»؟ گفت: «پدر و مادرم به فدایت، ای رسول خدا (! چرا گریه نکنم درحالی‌که شما در آن جایگاه ویژه نسبت به خدا هستی و خداوند گناهان گذشته و آینده‌ای را که به تو نسبت می‌دادند بخشیده است [با وجود این] از او درخواست می‌کنی که هرگز کاری نکند که دشمن شما را شماتت کند و هرگز شما را در بدی‌ای که از آن نجات داده برنگرداند و هرگز صالح و شایسته آنچه را که به شما عطا فرموده از شما نگیرد و هرگز به‌اندازه‌ی چشم‌برهم‌زدنی شما را به خودت واگذار نکند»! فرمود: «ای امّ‌سلمه! چه چیزی باعث امنیّت من می‌شود [و عذاب خدا را از من برمی‌گرداند]؟! خداوند یونس‌بن‌متی (را به‌اندازه‌ی چشم‌برهم‌زدنی به خودش واگذار نمود؛ در نتیجه واقع شد از او آنچه واقع شد؛ [قوم خود را ترک کرد و در شکم ماهی افتاد]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۴

القمی، ج۲، ص۵۷

۱ -۶

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ أَبِی‌یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ وَ هُوَ رَافِعٌ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ رَبِ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهًَْ عَیْنٍ أَبَداً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ قَالَ فَمَا کَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ تَحَدَّرَ الدُّمُوعُ مِنْ جَوَانِبِ لِحْیَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ یَا ابْنَ أَبِی‌یَعْفُورٍ إِنَّ یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی (علیه السلام) وَکَلَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَی نَفْسِهِ أَقَلَّ مِنْ طَرْفَهًِْ عَیْنٍ فَأَحْدَثَ ذَلِکَ الذَّنْبَ قُلْتُ فَبَلَغَ بِهِ کُفْراً أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنَّ الْمَوْتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ هَلَاکٌ.

امام صادق (ابن‌ابی‌یعفور گوید: امام صادق (دست‌های خود را به دعا برداشته بود و فرمود: «خدایا مرا یک چشم‌به‌هم‌زدن، به خود وامگذار نه کمتر و نه بیشتر». دراین‌موقع اشک از رخسار امام (جاری شد به من فرمود: «ابن‌ابی‌یعفور یونس‌بن‌متی (کمتر از یک‌چشم‌به‌هم‌زدن خدا او را به خود واگذاشت مرتکب آن گناه شد». عرض کردم: «آقا! به حدّ کفر رسید»؟! فرمود: «نه! ولی مردن در آن حال هلاکت است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۴

الکافی، ج۲، ص ۵۸۱

۱ -۷

(انبیاء/ ۸۷)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُود عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً یَقُولُ مِنْ أَعْمَالِ قَوْمِهِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ یَقُولُ ظَنَّ أَنْ لَنْ یُعَاقَبَ بِمَا صَنَعَ.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (در مورد آیه: وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فرمود: یعنی از کارهای قومش خشمگین بود. و عبارت: فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ به‌معنای این است که گمان کرد که به خاطر کارش عقوبت نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۴

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۸۵/ القمی، ج۲، ص۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۸

(انبیاء/ ۸۷)

الرّضا (علیه السلام) - عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ قَالَ حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ وَ عِنْدَهُ الرِّضَا عَلِیُّ‌بْنُ‌مُوسَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) أَ لَیْسَ مِنْ قَوْلِکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ (مَعْصُومُونَ قَالَ بَلَی قَالَ فَمَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) ذَاکَ یُونُسُ‌بْنُ‌مَتَّی (علیه السلام) ذَهَبَ مُغاضِباً لِقَوْمِهِ فَظَنَّ بِمَعْنَی اسْتَیْقَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ أَنْ لَنْ نُضَیِّقَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ أَیْ ضَیَّقَ وَ قَتَرَ فَنادی فِی الظُّلُماتِ ظُلْمَهًِْ اللَّیْلِ وَ ظُلْمَهًِْ الْبَحْرِ وَ ظُلْمَهًِْ بَطْنِ الْحُوتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ بِتَرْکِی مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَادَهًِْ الَّتِی قَدْ فَرَّغْتَنِی لَهَا فِی بَطْنِ الْحُوتِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ.

امام رضا (از علیّبن‌محمّدبن‌الجهم روایت است که گفت: «در مجلس مأمون حاضر بودم که امام رضا (در نزد مأمون بود، مأمون به آن جناب عرض کرد: «ای پسر رسول خدا (! آیا این سخن تو نیست که انبیاء (معصوم هستند»؟ فرمود: «بلی». مأمون گفت: «پس معنی این سخن خداوند: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ چیست»؟ امام رضا (فرمود: «آن یونس‌بن‌متی (بود ذَهَبَ مُغاضِباً؛ بر قومش خشمگین شد. فَظَنَّ؛ به معنی یقین حاصل کرد. أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ؛ که هرگز رزقش را بر او تنگ نمی¬کنیم. از آن جمله است فرموده خداوند: وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ؛ یعنی رزقش را تنگ و کم کرد. فَنادی فِی الظُّلُماتِ؛ تاریکی شب و تاریک دریا و تاریکی درون شکم ماهی. أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ؛ به علت ترک کردن مثل چنین عبادتی که اوقات فراغت لازم برای انجام آن را در شکم ماهی برایم فراهم ساختی. پس خداوند او را اجابت کرد. خداوند عزّوجلّ فرمود: و اگر او از تسبیح‌کنندگان نبود. تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند! . (صافات/۱۴۴۱۴۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۴

بحارا لأنوار، ج۱۱، ص۸۲/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۳۰/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۰۰/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۷/ نورالثقلین

۱ -۹

(انبیاء/ ۸۷)

الرّضا (علیه السلام) - أَبُوالصَّلْتِ الْهَرَوِیُّ قَالَ: لَمَّا جَمَعَ الْمَأْمُونُ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) أَهْلَ الْمَقَالَاتِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ الدِّیَانَاتِ… فَقَامَ إِلَیْهِ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) أَ تَقُولُ بِعِصْمَهًِْ الْأَنْبِیَاءِ (قَالَ بَلَی قَالَ فَمَا تَعْمَلُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ… فَقَالَ مَوْلَانَا الرِّضَا (علیه السلام) أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَا یُضَیِّقُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ أَیْ ضَیَّقَ عَلَیْهِ وَ لَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَکَانَ قَدْ کَفَر.

امام رضا (اباصلت هروی گوید: چون مأمون صاحب‌نظران اهل اسلام و دیانت یهود و نصاری و مجوس و صابئیّه و دیگران را جمع کرد تا با علیّ‌بن‌موسی‌الرّضا (مباحثه کنند، هرکس قیام کرد او را محکوم ساخت و گویا سنگ در دهانش نهادند… علیّ‌بن‌محمّدبن‌جهم پیش آمد و عرض کرد: «ای پسر رسول خدا (! شما معتقد به عصمت انبیاء (هستید! فرمود: «آری»! گفت: «چه می‌کنی با گفته‌ی خدای عزّوجلّ: آدم نافرمانی کرد و گمراه شد. (طه/۱۲۱) و گفته‌ی خدا: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ… فرمود: «و امّا گفتار خدای عزّوجلّ: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ؛ مقصود این است که ما روزی را بر او تنگ نمی‌کنیم. مگر نشنیده‌ای کلام خدای عزّوجلّ را: وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ و گمان می‌کرد که خداوند بر او تسلّط ندارد یقینا کفر ورزیده بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۶

بحارا لأنوار، ج۱۱، ص۷۲/ الأمالی للصدوق، ص۹۰/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۱۹۱/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۱/ نورالثقلین و البرهان، بتفاوت

۱ -۱۰

(انبیاء/ ۸۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی کِتَابِ الِاحْتِجَاجِ لِلطَّبْرِسِیِّ (علیه السلام) عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حَدِیثٌ طَوِیلٌ یَقُولُ فِیهِ (علیه السلام) مُجِیباً لِبَعْضِ الزَّنَادِقَهًِْ وَ قَدْ قَالَ: وَ أَجِدُهُ قَدْ شَهَرَ هَفَوَاتِ أَنْبِیَائِهِ بِحَبْسِهِ یُونُسَ (علیه السلام) فِی بَطْنِ الْحُوتِ حَیْثُ ذَهَبَ مُغاضِباً مُذْنِباً وَ أَمَّا هَفَوَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مَا بَیَّنَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ أَدَلِ الدَّلَائِلِ عَلَی حِکْمَهًِْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْبَاهِرَهًِْ وَ قُدْرَتِهِ الْقَاهِرَهًِْ وَ عِزَّتِهِ الظَّاهِرَهًِْ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ بَرَاهِینَ الْأَنْبِیَاءِ تَکْبُرُ فِی صُدُورِ أُمَمِهِمْ وَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّخِذُ بَعْضَهُمْ إِلَهاً کَالَّذِی کَانَ مِنَ النَّصَارَی فِی ابْنِ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) فَذِکْرُهَا دَلَالَهًٌْ عَلَی تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْکَمَالِ الَّذِی انْفَرَدَ بِهِ عَزَّوَجَلَّ.

امام علی (حدیثی طولانی از امیرالمؤمنین (است که در آن [حدیث] در مقام پاسخ به یکی از زندیق‌ها که گفته بود: «می‌بینم که خدا لغزش‌های پیامبرانش را با حبس یونس (در شکم ماهی درآن‌هنگام که خشمگین و خطاکار رفت ظاهر کرده است». در جواب فرمود: «امّا لغزش‌های انبیاء (و آنچه خدا در کتابش بیان فرموده از روشن‌ترین دلیل‌ها بر حکمت نورانی و قدرت غالب و عزّت آشکار خدای عزّوجلّ است؛ زیرا می‌دانست که معجزات پیامبران (در نظر امّت‌هایشان بزرگ جلوه می‌کند و بعضی از این امّت‌ها، برخی از انبیاء (را معبود خود قرار می‌دهند؛ مثل آنچه نصاری در مورد فرزند مریم (انجام دادند پس [لغزش‌های پیامبران (را ظاهر و] آن را بیان کرد تا بر پایین‌بودن آن‌ها از کمالی که مخصوص خدای عزّوجلّ است، دلالت کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۶

نورالثقلین

۱ -۱۱

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - مُحَمَّدُ‌بْنُ‌أَحْمَدَ مُعَنْعَناً عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَرَضَ وَلَایَهًَْ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) عَلَی أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَبِلُوهَا مَا خَلَا یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی (علیه السلام) فَعَاقَبَهُ اللَّهُ وَ حَبَسَهُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ لِإِنْکَارِهِ وَلَایَهًَْ أمیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) حَتَّی قَبِلَهَا قَالَ أَبُویَعْقُوبَ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ لِإِنْکَارِی وَلَایَهًَْ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ فَأَنْکَرْتُ الْحَدِیثَ فَعَرَضْتُهُ علی عبْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ الْمَدَنِیِّ فَقَالَ لِی لَا تَجْزَعْ مِنْهُ فَإِنَّ أمیرالمؤمنین علِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) خَطَبَ بِنَا بِالْکُوفَهًِْ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَی وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ فِی خُطْبَتِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُقِرِّینَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فَقَامَ إِلَیْهِ فُلَانُ‌بْنُ‌فُلَانٍ وَ قَالَ یَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) إِنَّا سَمِعْنَا اللَّهَ فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ فَقَالَ اقْعُدْ یَا بَکَّارُ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُقِرِّینَ لَلَبِثَ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ.

امام صادق (امام صادق (از پدرش، از آباء گرامش (نقل کرد که پیامبر اکرم (فرمود: «خداوند ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب (را بر اهل آسمان‌ها و زمین عرضه داشت. همه قبول کردند جز یونس‌بن‌متی (خداوند او را کیفر کرد و به جهت انکار ولایت علی‌بن‌بی‌طالب (او را در شکم ماهی زندانی کرد تا پذیرفت. ابو یعقوب گفت: او در درون ظلمات فریاد زد: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ به جهت انکار ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب (ابو عبداللَّه گفت: من حدیث را انکار کردم و آن را بر عبداللَّه‌بن سلیمان مدنی عرضه نمودم. او گفت: «ناراحت نشو! امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب (در کوفه برای ما سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: و اگر او از تسبیح‌کنندگان نبود. تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند! . (صافات/۱۴۴۱۴۳)». فلان کس از جای حرکت کرد و گفت: یا امیرالمؤمنین! ما شنیده بودیم که خدا می‌فرماید: فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ فرمود: «بنشین‌ای بَکّار اگر او از اقرارکنندگان نبود، تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۶

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۳۳۳

۱ -۱۲

(انبیاء/ ۸۷)

السّجّاد (علیه السلام) - فِی حَدِیثِ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِ أَنَّه دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌عُمَرَ عَلَی زَیْنِ الْعَابِدِینَ (علیه السلام) وَ قَالَ یَا ابْنَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ إِنَّ یُونُسَ‌بْنَ‌مَتَّی (علیه السلام) إِنَّمَا لَقِیَ مِنَ الْحُوتِ مَا لَقِیَ لِأَنَّهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ وَلَایَهًُْ جَدِّی فَتَوَقَّفَ عِنْدَهَا قَالَ بَلَی ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ قَالَ فَأَرِنِی آیَهًَْ ذَلِکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَأَمَرَ بِشَدِّ عَیْنَیْهِ بِعِصَابَهًٍْ وَ عَیْنَیَّ بِعِصَابَهًٍْ ثُمَّ أَمَرَ بَعْدَ سَاعَهًٍْ بِفَتْحِ أَعْیُنِنَا فَإِذَا نَحْنُ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ تَضْرِبُ أَمْوَاجُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ یَا سَیِّدِی دَمِی فِی رَقَبَتِکَ اللَّهَ اللَّهَ فِی نَفْسِی فَقَالَ هِیهِ وَ أَرِیهِ إِنْ کُنْتَ (هِیَهْ وَ أُرِیهْ أَنْ کُنْتُ) مِنَ الصَّادِقِینَ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا الْحُوتُ قَالَ فَأَطْلَعَ الْحُوتُ رَأْسَهُ مِنَ الْبَحْرِ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِیمِ وَ هُوَ یَقُولُ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا حُوتُ یُونُسَ (علیه السلام) یَا سَیِّدِی قَالَ أَنْبِئْنَا بِالْخَبَرِ قَالَ یَا سَیِّدِی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً (علیه السلام) مِنْ آدَمَ إِلَی أَنْ صَارَ جَدُّکَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا وَ قَدْ عَرَضَ عَلَیْهِ وَلَایَتَکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ (فَمَنْ قَبِلَهَا مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (علیه السلام) سَلِمَ وَ تَخَلَّصَ وَ مَنْ تَوَقَّفَ عَنْهَا وَ تَمَنَّعَ مِنْ حَمْلِهَا لَقِیَ مَا لَقِیَ آدَمُ (علیه السلام) مِنَ الْمَعْصِیَهًِْ وَ مَا لَقِیَ نُوحٌ (علیه السلام) مِنَ الْغَرَقِ وَ مَا لَقِیَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) مِنَ النَّارِ وَ مَا لَقِیَ یُوسُفُ (علیه السلام) مِنَ الْجُبِّ وَ مَا لَقِیَ أَیُّوبُ (علیه السلام) مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَا لَقِیَ داود (علیه السلام) مِنَ الْخَطِیئَهًِْ إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ یُونُسَ (علیه السلام) فَأَوْحَی اللَّهُ أَنْ یَا یُونُسُ (علیه السلام) تَوَلَّ أمیرالمؤمنین علِیّاً (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًَْ الرَّاشِدِینَ مِنْ صُلْبِهِ فِی کَلَامٍ لَهُ قَالَ فَکَیْفَ أَتَوَلَّی مَنْ لَمْ أَرَهُ وَ لَمْ أَعْرِفْهُ وَ ذَهَبَ مُغْتَاظاً فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیَّ أَنِ الْتَقِمِی یُونُسَ (علیه السلام) وَ لَا تُوهِنِی لَهُ عَظْماً فَمَکَثَ فِی بَطْنِی أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یَطُوفُ مَعِیَ الْبِحَارَ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ یُنَادِی أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ قَدْ قَبِلْتُ وَلَایَهًَْ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ الرَّاشِدِینَ مِنْ وُلْدِهِ فَلَمَّا أَنْ آمَنَ بِوَلَایَتِکُمْ أَمَرَنِی رَبِّی فَقَذَفْتُهُ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَقَالَ زَیْنُ الْعَابِدِینَ (علیه السلام) ارْجِعْ أَیُّهَا الْحُوتُ إِلَی وَکْرِکَ وَ اسْتَوَی الْمَاءُ.

امام سجّاد (در حدیث ابوحمزه ثمالی آمده است: عبدالله‌بن‌عمر خدمت امام سجّاد (رسیده گفت: «آقا شما مدّعی هستید که یونس‌بن‌متی (در شکم ماهی زندانی شد، به‌واسطه‌ی اینکه بر او ولایت جدّمان را عرضه داشتند و توقّف نمود»، فرمود: «آری». عبدالله‌ابن‌عمر گفت: «اگر چنین است نشان بده». دستور داد چشم من و او را با پارچه‌ای ببندند آنگاه پس از ساعتی امر کرد چشممان را باز کنیم متوجّه شدیم کنار دریا هستیم و امواج سیل‌آسا می‌خروشد. عبدالله‌بن‌عمر گفت: «آقا! خون من به گردن شماست. مبادا مرا به‌کشتن دهی». فرمود: «آرام باش! گفتی نشان بده اگر راست می‌گویی». سپس فرمود: «ای ماهی»! ناگهان یک ماهی مانند کوه سر از دریا برآورد می‌گفت: «لبّیک لبّیک یا ولی‌الله»! پرسید: «تو که هستی»؟ گفت: «من ماهی یونس‌ابن‌متی (هستم»، فرمود: «جریان را نقل کن». ماهی گفت: «خداوند هر پیامبری را مبعوث نمود، از آدم (تا رسید به جدّ بزرگوار شما محمّد (ولایت شما اهل‌بیت را بر او عرضه داشت، هرکدام پذیرفتند آسوده و راحت شدند، هرکدام درنگ نمودند و از حمل آن خودداری کردند گرفتار یک ناراحتی شدند از جمله آنکه: آدم (به گناه، نوح (به غرق، ابراهیم (به آتش، یوسف (به چاه، ایّوب (به بلا، داود (به خطاکاری، تا بالأخره زمان به یونس (رسید. خداوند به یونس (خطاب کرد: امیرالمؤمنین علی (و ائمه‌ی طاهرین (از نژاد او را دوست بدار». قسمتی از گفتارش چنین بود که: «چگونه دوست بدارم کسی را که ندیده‌ام و نمی‌شناسم». و با خشم رفت. خداوند به من وحی کرد که: «یونس (را ببلع ولی استخوانش را نشکن». در شکم من چهل روز بود در دریاها سیر می‌کرد و درون سه ظلمت فریاد می‌زد: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، خدای یکتا تو منزّهی من اشتباه کردم، ولایت علی (و ائمّه‌ی بعد از او را پذیرفتم». پس از ایمان به ولایت شما خداوند دستور داد او را به کنار دریا بیاندازم، امر کرد ماهی به‌جای خود برگردد، او رفت و آب به هم پیوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۸

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۴۰۱/ البرهان/ قصص الأنبیاء للجزایری، ص۴۳۸/ نورالثقلین

۱ -۱۳

(انبیاء/ ۸۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - کَصاحِبِ الْحُوتِ یَعْنِی یُونُسَ (علیه السلام) لَمَّا دَعَا عَلَی قَوْمِهِ ثُمَّ ذَهَبَ مُغاضِباً لِلَّهِ وَ فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِذْ نادی رَبَّهُ وَ هُوَ مَکْظُومٌ أَیْ مَغْمُومٌ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (مانند صاحب ماهی [یونس]. (قلم/۴۱). یعنی یونس (زمانی‌که بر قومش نفرین کرد سپس به خاطر خدا خشمگین [از میان قوم خود] رفت. در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند. (قلم/۴۸). یعنی غمگین بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۰۸

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۸۰/ البرهان

۱ -۱۴

(انبیاء/ ۸۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِنَ یُونُسَ (علیه السلام) لَمَّا آذَاهُ قَوْمُهُ دَعَا اللَّهَ عَلَیْهِمْ فَأَصْبَحُوا أَوَّلَ یَوْمٍ وَ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّهًٌْ وَ أَصْبَحُوا الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهًٌْ قَالَ وَ کَانَ اللَّهُ وَاعَدَهُمْ أَنْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذَابُ حَتَّی نَالُوهُ بِرِمَاحِهِمْ فَفَرَّقُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ أَوْلَادِهِنَّ وَ الْبَقَرِ وَ أَوْلَادِهَا وَ لَبِسُوا الْمُسُوحَ وَ الصُّوفَ وَ وَضَعُوا الْحِبَالَ فِی أَعْنَاقِهِمْ وَ الرَّمَادَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ ضَجُّوا ضَجَّهًًْ وَاحِدَهًًْ إِلَی رَبِّهِمْ وَ قَالُوا آمَنَّا بِإِلَهِ یُونُسَ (علیه السلام) قَال فَصَرَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَی جِبَالِ آمِدَ قَالَ وَ أَصْبَحَ یُونُسُ (علیه السلام) وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُمْ هَلَکُوا فَوَجَدَهُمْ فِی عَافِیَهًٍْ فَغَضِبَ وَ خَرَجَ کَمَا قَالَ اللَّهُ مُغَاضِبا.

امام باقر (وقتی قوم یونس (او را اذیّت کردند، خدا را خواند و بر آن‌ها نفرین کرد؛ پس در روز اوّل صبح کردند درحالی‌که صورتشان زرد است و روز دوّم صبح کردند درحالی‌که صورتشان سیاه است. خداوند به آن‌ها وعده داده بود که عذاب به‌سوی آن‌ها بیاید؛ [پس عذاب آمد] تا اینکه نیزه‌هایشان به آن رسید؛ بنابراین بین زنان و فرزندانشان و گاوها و بچّه‌هایش جدایی انداختند و رداهایشان و لباس‌های پشمی را پوشیدند و ریسمان‌ها را بر گردن‌هایشان قرار دادند و خاکستر بر سرشان ریختند و یک صدا به درگاه پروردگارشان ضجّه زدند و گفتند: «به خدای یونس (ایمان آوردیم». خدا عذاب را از آن‌ها به‌سوی کوه‌های «آمد» برگرداند. یونس (صبح کرد و او گمان می‌کرد که آن‌ها هلاک شده‌اند ولی آن‌ها را سالم یافت و خشمگین شد. و همان‌طور که خدا فرمود: «مُغاضِبا [از میان قومش] خارج شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۰

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳۹۹

۱ -۱۵

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ دَاوُدَ النَّبِیَّ (علیه السلام) قَالَ یَا رَبِ أَخْبِرْنِی بِقَرِینِی فِی الْجَنَّهًِْ وَ نَظِیرِی فِی مَنَازِلِی فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنَّ ذَلِکَ مَتَّی أَبَایُونُسَ (علیه السلام) قَالَ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ هُوَ وَ سُلَیْمَانُ ابْنُهُ (علیه السلام) حَتَّی أَتَیَا مَوْضِعَهُ فَإِذَا هُمَا بِبَیْتٍ مِنْ سَعَفٍ فَقِیلَ لَهُمَا هُوَ فِی السُّوقِ فَسَأَلَا عَنْهُ فَقِیلَ لَهُمَا اطْلُبَاهُ فِی الْحَطَّابِینَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَقَالَ لَهُمَا جَمَاعَهًٌْ مِنَ النَّاسِ نَحْنُ نَنْتَظِرُهُ الْآنَ یَجِیءُ فَجَلَسَا یَنْتَظِرَانِهِ إِذَا أَقْبَلَ وَ عَلَی رَأْسِهِ وِقْرٌ مِنْ حَطَبٍ فَقَامَ إِلَیْهِ النَّاسُ فَأَلْقَی عَنْهُ الْحَطَبَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ مَنْ یَشْتَرِی طَیِّباً بِطَیِّبٍ فَسَاوَمَهُ وَاحِدٌ وَ زَادَهُ آخَرُ حَتَّی بَاعَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ قَالَ فَسَلَّمَا عَلَیْهِ فَقَالَ انْطَلِقَا بِنَا إِلَی الْمَنْزِلِ وَ اشْتَرَی طَعَاماً بِمَا کَانَ مَعَهُ ثُمَّ طَحَنَهُ وَ عَجَنَهُ فِی نَقِیرٍ لَهُ ثُمَّ أَجَّجَ نَاراً وَ أَوْقَدَهَا ثُمَّ جَعَلَ الْعَجِینَ فِی تِلْکَ النَّارِ وَ جَلَسَ مَعَهُمَا یَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ وَ قَدْ نَضِجَتْ خُبَیْزَتُهُ فَوَضَعَهَا فِی النَّقِیرِ فَلَقَهَا وَ ذَرَّ عَلَیْهَا مِلْحاً وَ وَضَعَ إِلَی جَنْبِهِ مِطْهَرَهًًْ مَلِئَتْ مَاءً وَ جَلَسَ عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ أَخَذَ لُقْمَهًًْ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَی فِیهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا ازْدَرَدَهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بِأُخْرَی وَ أُخْرَی ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ فَشَرِبَ مِنْهُ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَمَّا وَضَعَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَا رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَ أَوْلَیْتَهُ مِثْلَ مَا أَوْلَیْتَنِی قَدْ صَحَّحْتَ بَصَرِی وَ سَمْعِی وَ بَدَنِی وَ قَوَّیْتَنِی حَتَّی ذَهَبْتُ إِلَی الشَّجَرِ لَمْ أَغْرِسْهُ وَ لَمْ أَهْتَمَّ لِحِفْظِهِ جَعَلْتَهُ لِی رِزْقاً وَ سُقْتَ إِلَیَّ مَنِ اشْتَرَاهُ مِنِّی فَاشْتَرَیْتُ بِثَمَنِهِ طَعَاماً لَمْ أَزْرَعْهُ وَ سَخَّرْتَ لِیَ النَّارَ فَأَنْضَجَتْهُ وَ جَعَلْتَنِی آکُلُهُ بِشَهْوَهًٍْ أَقْوَی بِهِ عَلَی طَاعَتِکَ فَلَکَ الْحَمْدُ قَالَ ثُمَّ بَکَی قَالَ دَاوُدُ (علیه السلام) یَا بُنَیَّ قُمْ فَانْصَرِفْ بِنَا فَإِنِّی لَمْ أَرَ عَبْداً قَطُّ أَشْکَرَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا.

امام صادق (داود نبی (به درگاه الهی عرضه نمود: «پروردگارا همنشین من در بهشت را که از نظر درجه و منزلت مانند من است، به من بنما»، خداوند به او وحی کرد: «او یونس‌بن‌متی (است»، داود (گفت: «به من اجازه بده او را ملاقات کنم»، و خداوند او را اذن داد، سپس داود (با سلیمان (پسرش به‌راه افتاد تا به‌موضعی رسید که در آنجا خان‌های ساخته شده از شاخه و برگ درخت خرما وجود داشت، در آنجا سراغ یونس (را گرفتند، گفتند: «او در بازار است، سرانجام او را در بازار هیزم‌فروشان درحالی‌که پشته‌ای هیزم بر پشت داشت یافتند، درحالی‌که جماعتی از مردم منتظر او بودند، او هیزم را بر زمین نهاد و شکر الهی را به‌جای آورد و گفت: «چه‌کسی کالای نیکوی مرا با کالای نیکوی دیگر معاوضه می‌کند»؟ سرانجام هیزم‌ها را فروخت و به‌جای آن مقداری گندم تهیّه کرد، آنگاه داود و سلیمان (به نزد او آمدند و بر او سلام کردند، یونس (پاسخ آن‌ها را داد و آن‌ها را به منزل خود دعوت کرد و طعامی خرید و آتش برافروخت و طعام را روی آن قرار داد و همراه آن‌دو مشغول صحبت شد، و هنگام غذاخوردن در شروع هر لقمه بسم‌اللَّه می‌گفت و بعد از خوردن آن الحمدللَّه بر زبان می‌آورد، بعد از اتمام غذا گفت: «پروردگارا، کیست که به او به‌اندازه‌ی من نعمت داده باشی؟ چشمم را بینا کردی و گوشم را شنوا قرار دادی و بدنم را صحّت و قوّت بخشیدی و خار و شاخه‌ی درختان را وسیله‌ی تأمین رزق من قرار دادی و کسانی را فرمان دادی که آن هیزم را از من خریداری کنند تا با پول آن طعامی را تهیّه کردم که خودم آن را نکشته‌ام و آتش را مسخّر من گردانیدی تا آن طعام را بپزم و به من اشتهایی دادی تا آن را با یاد و شکر تو تناول کنم و بدنم بر طاعت و عبادتت قوّت گیرد، پس حمد و سپاس شایسته توست و آنگاه گریست»، سپس داود (به سلیمان (گفت: «پسرم، برخیز تا برویم من تا امروز بنده‌ای که تا این حدّ شاکر باشد ندیده بودم، درود خدا بر آنان باد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۰

بحرالعرفان، ج۸، ص۲۰۹

[امّا موقعی که در کام نهنگ فرو رفت]، در آن ظلمت‌ها [ی متراکم] صدا زد: «[خداوندا] جز تو معبودی نیست، منزّهی تو! من از ستمکاران بودم»

۲ -۱

(انبیاء/ ۸۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ إِنِّی لَأَعْلَمُ کَلِمَهًًْ مَا قَالَهَا مَکْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ وَ لَا دَعَا بِهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ دَعْوَهًُْ أَخِی یُونُسَ (علیه السلام) الَّتِی حَکَاهَا اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ وَ هِیَ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ.

پیامبر (من کلامی می‌دانم که هیچ اندوهگینی آن را نگفته مگر اینکه خدا اندوهش را برطرف ساخته و بنده‌ی مسلمانی به‌وسیله‌ی آن دعا نکرده مگر اینکه دعایش مستجاب شده است؛ و آن دعای برادرم یونس (است که خدا آن را، از [زبان] او در کتابش نقل فرمود: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۲

المصباح للکفعمی، ص۲۹۸

۲ -۲

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَمِیلَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَهًِْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ لَهُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ وَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

امام صادق (ابوجمیله از امام صادق (روایت می‌کند که فردی از خراسان در ربذه نزد ایشان آمد و گفت: «فدایت شوم، خدا به من فرزندی عطا نکرده است». امام (به ایشان فرمود: «هنگامی‌که به دیارت برگشتی و به خانه‌ات رفتی و خواستی نزد همسرت بروی، آیه: وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ، را سه بار بخوان؛ آنگاه اگر خدا بخواهد، صاحب فرزند خواهی شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۲

الکافی، ج۶، ص۱۰ / نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(انبیاء/ ۸۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ کَیْفَ لَا یَفْزَعُ إِلَی أَرْبَعٍ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ کَیْفَ لَا یَفْزَعُ إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَإِنِّی سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ بِعَقِبِهَا فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِین.

امام صادق (تعجّب می‌کنم از کسی که از چهار چیز می‌ترسد، پس چگونه به چهار چیز پناه نمی‌برد… تعجّب می‌کنم از کسی که می‌ترسد، ولی متوجّه: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ نیست و خداوند درپی آن می‌فرماید: فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمؤْمِنِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۲

من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۹۲/ الأمالی للصدوق، ص۶/ الخصال، ج۱، ص۲۱۸/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۴۵۰/ مشکاهًْ الأنوار، ص۱۱۹/ المصباح للکفعمی، ص۱۹۵، فیه: «عقیبها» بدل «بعقبها» / مستدرک الوسایل، ج۵، ص۳۹۹

آیه فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذالِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ [88]

ما دعای او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این‌گونه مؤمنان را نجات می‌دهیم.

آیه وَ زَکَرِیَّا إِذْ نادی رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ [89]

و زکریّا را [به يادآور] درآن‌هنگام که پروردگارش را خواند [و عرض كرد]: «پروردگار من! مرا تنها مگذار [و فرزند برومندى به من عطا كن] و تو بهترین وارثانی».

و زکریّا را [به یادآور]

۱ -۱

(انبیاء/ ۸۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - کَانَ مِنْ زُهْدِ یَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) أَنَّهُ أَتَی بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَنَظَرَ إِلَی الْمُجْتَهِدِینَ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ عَلَیْهِمْ مَدَارِعُ الشَّعْرِ وَ بَرَانِسُ الصُّوفِ وَ إِذَا هُمْ قَدْخَرَقُوا تَرَاقِیَهُمْ وَ سَلَکُوا فِیهَا السَّلَاسِلَ وَ شَدُّوهَا إِلَی سَوَارِی الْمَسْجِدِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَی ذَلِکَ أَتَی أُمَّهُ فَقَالَ یَا أُمَّاهْ انْسِجِی لِی مِدْرَعَهًًْ مِنْ شَعْرٍ وَ بُرْنُساً مِنْ صُوفٍ حَتَّی آتِیَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَأَعْبُدَ اللَّهَ مَعَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ نَبِیُّ اللَّهِ وَ أُؤَامِرَهُ فِی ذَلِکَ فَلَمَّا دَخَلَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) أَخْبَرَتْهُ بِمَقَالَهًِْ یَحْیَی (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ زَکَرِیَّا (علیه السلام) یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إِلَی هَذَا وَ إِنَّمَا أَنْتَ صَبِیٌّ صَغِیرٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَتِ أَ مَا رَأَیْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ سِنّاً مِنِّی قَدْ ذَاقَ الْمَوْتَ قَالَ بَلَی ثُمَّ قَالَ لِأُمِّهِ انْسِجِی لَهُ مِدْرَعَهًًْ مِنْ شَعْرٍ وَ بُرْنُساً مِنْ صُوفٍ فَفَعَلَتْ فَتَدَرَّعَ الْمِدْرَعَهًَْ عَلَی بَدَنِهِ وَ وَضَعَ الْبُرْنُسَ عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ أَتَی بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَأَقْبَلَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَعَ الْأَحْبَارِ حَتَّی أَکَلَتِ الْمِدْرَعَهًُْ مِنَ الشَّعْرِ لَحْمَهُ فَنَظَرَ ذَاتَ یَوْمٍ إِلَی مَا قَدْ نَحَلَ مِنْ جِسْمِهِ فَبَکَی فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَیْهِ یَا یَحْیَی (علیه السلام) أَ تَبْکِی مِمَّا قَدْ نَحَلَ مِنْ جِسْمِکَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوِ اطَّلَعْتَ إِلَی النَّارِ اطِّلَاعَهًًْ لَتَدَرَّعْتَ مِدْرَعَهًَْ الْحَدِیدِ فَضْلًا عَنِ الْمَنْسُوجِ فَبَکَی حَتَّی أَکَلَتِ الدُّمُوعُ لَحْمَ خَدَّیْهِ وَ بَدَا لِلنَّاظِرِینَ أَضْرَاسُهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ أُمَّهُ فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَ أَقْبَلَ زَکَرِیَّا وَ اجْتَمَعَ الْأَحْبَارُ وَ الرُّهْبَانُ فَأَخْبَرُوهُ بِذَهَابِ لَحْمِ خَدَّیْهِ فَقَالَ مَا شَعَرْتُ بِذَلِکَ فَقَالَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إِلَی هَذَا إِنَّمَا سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یَهَبَکَ لِی لِتَقَرَّ بِکَ عَیْنِی قَالَ أَنْتَ أَمَرْتَنِی بِذَلِکَ یَا أَبَتِ قَالَ وَ مَتَی ذَلِکَ یَا بُنَیَّ قَالَ أَ لَسْتَ الْقَائِلَ إِنَّ بَیْنَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ لَعَقَبَهًًْ لَا یَجُوزُهَا إِلَّا الْبَکَّاءُونَ مِنْ خَشْیَهًِْ اللَّهِ قَالَ بَلَی فَجِدَّ وَ اجْتَهِدْ وَ شَأْنُکَ غَیْرُ شَأْنِی فَقَامَ یَحْیَی فَنَفَضَ مِدْرَعَتَهُ فَأَخَذَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ أَ تَأْذَنُ لِی یَا بُنَیَ أَنْ أَتَّخِذَ لَکَ قِطْعَتَیْ لُبُودٍ تُوَارِیَانِ أَضْرَاسَکَ وَ ینشفان {تُنَشِّفَانِ} دُمُوعَکَ فَقَالَ لَهَا شَأْنَکِ فَاتَّخَذَتْ لَهُ قِطْعَتَیْ لُبُودٍ تُوَارِیَانِ أَضْرَاسَهُ وَ تُنَشِّفَانِ دُمُوعَهُ فَبَکَی حَتَّی ابْتَلَّتَا مِنْ دُمُوعِ عَیْنَیْهِ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ أَخَذَهُمَا فَعَصَرَهُمَا فَتَحَدَّرَ الدُّمُوعُ مِنْ بَیْنِ أَصَابِعِهِ فَنَظَرَ زَکَرِیَّا إِلَی ابْنِهِ وَ إِلَی دُمُوعِ عَیْنَیْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا ابْنِی وَ هَذِهِ دُمُوعُ عَیْنَیْهِ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ کَانَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) إِذَا أَرَادَ أَنْ یَعِظَ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنْ رَأَی یَحْیَی (علیه السلام) لَمْ یَذْکُرْ جَنَّهًًْ وَ لَا نَاراً فَجَلَسَ ذَاتَ یَوْمٍ یَعِظُ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أَقْبَلَ یَحْیَی (علیه السلام) قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ بِعَبَاءَهًٍْ فَجَلَسَ فِی غُمَارِ النَّاسِ وَ الْتَفَتَ زَکَرِیَّا یَمِیناً وَ شِمَالًا فَلَمْ یَرَ یَحْیَی (علیه السلام) فَأَنْشَأَ یَقُولُ حَدَّثَنِی حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّ فِی جَهَنَّمَ جَبَلًا یُقَالُ لَهُ السَّکْرَانُ فِی أَصْلِ ذَلِکَ الْجَبَلِ وَادٍ یُقَالُ لَهُ الْغَضْبَانُ لِغَضَبِ الرَّحْمَنِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی ذَلِکَ الْوَادِی جُبٌّ قَامَتُهُ مِائَهًُْ عَامٍ فِی ذَلِکَ الْجُبِّ تَوَابِیتُ مِنْ نَارٍ فِی تِلْکَ التَّوَابِیتِ صَنَادِیقُ مِنْ نَارٍ وَ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ وَ سَلَاسِلُ مِنْ نَارٍ وَ أَغْلَالٌ مِنْ نَارٍ فَرَفَعَ یَحْیَی (علیه السلام) رَأْسَهُ فَقَالَ وَا غَفْلَتَاهْ مِنَ السَّکْرَانِ ثُمَّ أَقْبَلَ هَائِماً عَلَی وَجْهِهِ فَقَامَ زَکَرِیَّا (علیه السلام) مِنْ مَجْلِسِهِ فَدَخَلَ عَلَی أُمِّ یَحْیَی فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ یَحْیَی قُومِی فَاطْلُبِی یَحْیَی فَإِنِّی قَدْ تَخَوَّفْتُ أَنْ لَا نَرَاهُ إِلَّا وَ قَدْ ذَاقَ الْمَوْتَ فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ فِی طَلَبِهِ حَتَّی مَرَّتْ بِفِتْیَانٍ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالُوا لَهَا یَا أُمَّ یَحْیَی أَیْنَ تُرِیدِینَ قَالَتْ أُرِیدُ أَنْ أَطْلُبَ وَلَدِی یَحْیَی ذُکِرَ النَّارُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَهَامَ عَلَی وَجْهِهِ فَمَضَتْ أُمُّ یَحْیَی وَ الْفِتْیَهًُْ مَعَهَا حَتَّی مَرَّتْ بِرَاعِی غَنَمٍ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَاعِی هَلْ رَأَیْتَ شَابّاً مِنْ صِفَتِهِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَهَا لَعَلَّکِ تَطْلُبِینَ یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا قَالَتْ نَعَمْ ذَاکَ وَلَدِی ذُکِرَتِ النَّارُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَهَامَ عَلَی وَجْهِهِ قَالَ إِنِّی تَرَکْتُهُ السَّاعَهًَْ عَلَی عَقَبَهًِْ ثَنِیَّهًِْ کَذَا وَ کَذَا فَأَقْعَی قَدَمَیْهِ فِی الْمَاءِ رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ یَقُولُ وَ عِزَّتِکَ مَوْلَایَ لَا ذُقْتُ بَارِدَ الشَّرَابِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَی مَنْزِلَتِی مِنْکَ وَ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ أُمُّ یَحْیَی دَنَتْ مِنْهُ فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ ثَدْیَیْهَا وَ هِیَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ أَنْ یَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَی الْمَنْزِلِ فَانْطَلَقَ مَعَهَا حَتَّی أَتَی الْمَنْزِلَ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ یَحْیَی هَلْ لَکَ أَنْ تَخْلَعَ مِدْرَعَهًَْ الشَّعْرِ وَ تَلْبَسَ مِدْرَعَهًَْ الصُّوفِ فَإِنَّهُ أَلْیَنُ فَفَعَلَ وَ طُبِخَ لَهُ عَدَسٌ فَأَکَلَ وَ اسْتَوْفَی فَنَامَ فَذَهَبَ بِهِ النَّوْمُ فَلَمْ یَقُمْ لِصَلَاتِهِ فَنُودِیَ فِی مَنَامِهِ یَا یَحْیَی‌بْنَ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام) أَرَدْتَ دَاراً خَیْراً مِنْ دَارِی وَ جِوَاراً خَیْراً مِنْ جِوَارِی فَاسْتَیْقَظَ فَقَامَ فَقَالَ یَا رَبِّ أَقِلْنِی عَثْرَتِی إِلَهِی فَبِعِزَّتِکَ لَا أَسْتَظِلُّ بِظِلٍّ سِوَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ قَالَ لِأُمِّهِ نَاوِلِینِی مِدْرَعَهًَْ الشَّعْرِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّکُمَا سَتُورِدَانِیَ الْمَهَالِکَ فَتَقَدَّمَتْ أُمُّهُ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ الْمِدْرَعَهًَْ وَ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ لَهَا زَکَرِیَّا (علیه السلام) یَا أُمَّ یَحْیَی دَعِیهِ فَإِنَّ وَلَدِی قَدْ کُشِفَ لَهُ عَنْ قِنَاعِ قَلْبِهِ وَ لَنْ یَنْتَفِعَ بِالْعَیْشِ فَقَامَ یَحْیَی فَلَبِسَ مِدْرَعَتَهُ وَ وَضَعَ الْبُرْنُسَ عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ أَتَی بَیْتَ الْمَقْدِسِ فَجَعَلَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَعَ الْأَحْبَارِ حَتَّی کَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا کَانَ.

پیامبر (از نمونه‌های زهد یحیی (این است که او یک‌بار به بیت‌المقدّس رفت و به احبار و راهبان زاهد نگاه کرد که لباس‌هایی از مو و کلاهی از پشم به تن دارند و گلویشان را چاک داده‌اند و زنجیرهایی در آن فروکرده‌اند و آن را به دیوارهای مسجد بسته‌اند. هنگامی‌که آن را دید، نزد مادرش آمد و به او گفت: «ای مادرم! برایم لباسی از مو و کلاهی از پشم بباف تا به بیت‌المقدّس بروم و به همراه دیگر راهبان و احبار به پرستش خدا بپردازم». مادرش به او گفت: «صبر کن تا اینکه پیامبر خدا بیاید تا دراین‌مورد از او اجازه بگیرم». هنگامی‌که زکریّا (به خانه آمد، او را از گفته‌ی یحیی (باخبر ساخت و او نیز به یحیی (گفت: «ای پسرکم! چه‌چیز تو را به این امر فرا می‌خواند، تو هنوز بچّه هستی»؟ یحیی (به زکریّا (گفت: «ای پدر، آیا ندیدی که مرگ، کودکان کم‌سنّ‌وسال‌تر از من را مورد هدف قرار دهد»؟ زکریّا (فرمود: «آری». سپس به مادرش گفت: «لباسی از مو و کلاهی از پشم برایم بدوز». او نیز این‌کار را انجام داد و یحیی (لباس را پوشید و کلاه را نیز به سرش گذاشت و به بیت‌المقدّس رفت و به همراه دیگر احبار، شروع به عبادت خداوند نمود تا جایی‌که لباس بافته شده

از موی، پوستش را زخمی نمود. روزی متوجّه شد که خیلی لاغر شده است و به همین خاطر به گریه افتاد و خداوند عزّوجلّ به او الهام نمود که: «ای یحیی (! آیا از لاغرشدن جسمت گریه می‌کنی! قسم به عزّت و عظمتم! اگر یک لحظه آتش جهنّم را ببینی، به‌جای لباسی از مو، لباسی آهنی می‌پوشیدی». سپس یحیی (به گریه افتاد به حدّی که اشک¬ها در گوشت گونه‌هایش خوردگی ایجاد نمودند و دندان‌های کناری‌اش نمایان گشت. این خبر به مادرش رسید و نزد یحیی (آمد و زکریّا (نیز به صومعه آمد و تمامی راهبان نزد او جمع شدند و او را از خوردگی گوشت گونه‌ی زکریّا (باخبر نمودند. او گفت: «چیزی از این بابت احساس نکرده‌ام». سپس زکریّا (گفت: «پسرم! چه چیز تو را بر این‌کار واداشته است و حال آن که من از پروردگار خواستم تا تو را به من ببخشد تا نور چشم من باشی». یحیی (گفت: «ای پدر! تو خود مرا به انجام این‌کار دستور دادی». زکریّا (گفت: «کی من چنین چیزی گفتم»؟ او در جواب پدر گفت: «مگر تو این حرف را نگفتی؛ بین بهشت و دوزخ گردنه‌ایست که تنها افرادی که از ترس خدا می‌گریند از آن می‌گذرند»؟ زکریّا (گفت: «آری، حال تلاش کن و ادامه بده؛ موضوع تو با من فرق می‌کند». سپس یحیی (بلند شد و لباسش را تکان داد و مادرش او را در بغل گرفت و گفت: «ای پسرم! آیا اجازه می‌دهی که دو تکّه نمد برایت بسازم تا دندان‌هایت را بپوشاند و اشک¬هایت را پاک کند». او گفت: «هرکار که می‌خواهی انجام بده». پس دو تکّه نمد برایش ساخت تا دندان‌هایش را بپوشاند و اشک¬هایش را پاک کند. سپس شروع کرد به گریه‌کردن تا اینکه از اشک خیس شد. سپس ساعدهایش را از لباس بیرون آورد و نمدها را فشار داد. اشک‌های جمع شده در آن از بین انگشتانش جاری شد. زکریّا (با مشاهده فرزندش و اشک‌هایی که می‌ریزد، سرش را به آسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا! این فرزندم می‌باشد و این هم اشک‌هایش. و تو نیز مهربان‌ترین مهربانانی». زکریّا (هر وقت می‌خواست بنی‌اسرائیل را پند دهد، به اطراف نگاه می‌کرد و اگر یحیی (را می‌دید، از بهشت و جهنّم چیزی نمی‌گفت. روزی شروع به ایراد موعظه برای بنی‌اسرائیل نمود و یحیی (نیز درحالی‌که سرش را با عبایی پوشانده بود، جلو آمد و در میان مردم نشست. زکریّا (به اطراف نگاهی انداخت و یحیی (را ندید و شروع به صحبت نمود و گفت: «حبیب من! جبرئیل (از خداوند برایم نقل کرده که در جهنّم کوهی است که به آن سکران می‌گویند و در پای آن کوه، وادی‌ای است که به خاطر غضب خداوند تبارک‌وتعالی [آنجا] غضبان نامیده شده است. در آن وادی چاهی است که عمق آن به‌اندازه‌ی هزار سال است، و در آن چاه تابوت‌هایی از آتش است و در آن تابوت‌ها، صندوق‌ها و لباس‌ها و غل و زنجیرهایی آتشین قرار دارد». سپس یحیی (سرش را بالا گرفت و گفت: «امان از غفلت و فراموشی ما از غضبان». سپس بی‌هدف به راه افتاد و زکریّا (نیز از جایش بلند شد و نزد مادر یحیی (رفت و به او گفت: «ای مادر یحیی (! برو و یحیی (را پیدا کن، چرا که می‌ترسم زمانی آن را پیدا کنیم که مرده باشد». سپس مادر بلند شد و به دنبال او به راه افتاد تا اینکه از کنار دو جوان بنی‌اسرائیل گذر کرد و آن‌ها به او گفتند: «ای مادر یحیی (! کجا می‌روی»؟ او گفت: «به‌دنبال فرزندم یحیی (می‌روم؛ در برابرش از آتش صحبت شده و او هم بی‌هدف به راه افتاده است. آن‌دو جوان به همراه مادر یحیی (

به راه افتادند تا اینکه به یک چوپان رسیدند و به او گفتند: «ای چوپان! آیا جوانی را با این مشخّصات دیده‌ای»؟ او گفت: «حتماً به‌دنبال یحیی‌بن‌زکریّا (هستید»؟ او گفت: «آری، ای فرزندم، در برابرش از آتش سخن گفته شده و او هم سر به بیابان نهاده است». چوپان گفت: «همین چند لحظه پیش در فلان گردنه از کنار او رد شدم، درحالی‌که پاهایش خیس آب بود و نگاهش را به آسمان دوخته بود و می‌گفت: «قسم به عزّتت، ای سرورم! به خدا آب سرد نمی‌نوشم تا اینکه جایگاه خود را درنظر تو بدانم» ». سپس مادرش به راه افتاد و هنگامی‌که یحیی (را دید، به او نزدیک شد و سرش را در بغل گرفت و او را سوگند می‌داد تا همراهش به خانه بیاید. یحیی (نیز همراه مادرش به راه افتاد تا اینکه به منزل رسید. سپس مادرش به او گفت: «آیا می‌خواهی لباس دوخته شده از مویت را در بیاوری و لباسی پشمی بپوشی، چرا که این نرم‌تر است»؟ او این‌کار را انجام داد و مادرش برایش عدس مهیّا کرد. او آن را خورد و خوابید و غرق در خواب شد، به حدّی که برای نماز بیدار نشد. در خواب به او الهام شد: ای یحیی‌بن‌زکریّا (! آیا می‌خواهی منزل و همنشینی جز منزل و همنشینی من را برگزینی»؟ با شنیدن این سخن به‌سرعت از خواب بیدار شد، و گفت: «پروردگارا! از خطایم درگذر. خداوندا! به عظمتت قسم که سایه‌ای به جز سایه‌ی بیت‌المقدّس اختیار نمی‌کنم». و به مادرش گفت: «لباسی از مو به من بده، من مطمئن شدم که شما دو نفر مرا به هلاکت می‌اندازید». مادرش رفت و لباس را برایش آورد و او آن را گرفت و زکریّا (به او گفت: «ای مادر یحیی (! او را رها کن. همانا پرده قلب فرزندمان باز شده است و از زندگی هیچ سودی نمی‌برد». سپس یحیی (بلند شد و لباس را پوشید و کلاه را برسر گذاشت و به بیت‌المقدّس رفت و به همراه راهبان شروع به پرستش خدا نمود تا اینکه به جایگاهی رسید که باید می‌رسید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۲

امالی للصدوق، ص۲۷ / البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۸۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کِتَابُ سُلَیْمِ‌بْنِ‌قَیْس، عَنْ عُمَرَ‌بْنِ‌أَبِی‌سَلَمَهًَْ قَالَ: إِنَّ مُعَاوِیَهًَْ دَعَا أَبَاالدَّرْدَاءِ وَ نَحْنُ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بِصِفِّینَ وَ دَعَا أَبَاهُرَیْرَهًَْ فَقَالَ لَهُمَا انْطَلِقَا إِلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) … قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَهًَْ عَلَی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرْضَ لَنَا الدُّنْیَا ثَوَاباً وَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ وَ وَزِیرُکَ وَ صُوَیْحِبُکَ یَقُولُ إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِی‌الْعَاصِ ثَلَاثِینَ رَجُلًا اتَّخَذُوا کِتَابَ اللَّهِ دَخَلًا وَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا وَ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا یَا مُعَاوِیَهًُْ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ زَکَرِیَّا (علیه السلام) نُشِرَ بِالْمِنْشَارِ وَ یَحْیَی (علیه السلام) ذُبِحَ وَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ وَ هُوَ یَدْعُوهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ذَلِکَ لِهَوَانِ الدُّنْیَا عَلَی اللَّهِ إِنَ أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ قَدْ حَارَبُوا أَوْلِیَاءَ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ یَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ یَا مُعَاوِیَهًُْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّ أُمَّتَهُ سَیَخْضِبُونَ لِحْیَتِی مِنْ دَمِ رَأْسِی وَ أَنِّی مُسْتَشْهَدٌ وَ سَتَلِی الْأُمَّهًَْ مِنْ بَعْدِی وَ أَنَّکَ سَتَقْتُلُ ابْنِیَ الْحَسَنَ غَدْراً بِالسَّمِّ وَ أَنَّ ابْنَکَ یَزِیدَ لَعَنَهُ اللَّهُ سَیَقْتُلُ ابْنِیَ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) یَلِی ذَلِکَ مِنْهُ ابْنُ زَانِیَهًْ.

امام علی (عمربن‌ابی‌سلمه گوید: معاویه ابودرداء را فراخواند درحالی⁭که ما همراه امیرمؤمنان (در صفین بودیم و ابوهریره را نیز فراخواند و به آن دو گفت: نزد علی (بروید… امام علی (فرمود: ای معاویه! ما خاندانی هستیم که خداوند، برایمان آخرت را بر دنیا ترجیح داده است، و نخواسته که دنیا را به‌عنوان پاداش ما برگزیند. تو و وزیرت و همراهِ حقیرت از رسول خدا (شنیدید که می‌فرمود: «هرگاه فرزندان ابی‌العاص به سی عدد برسند، کتاب خداوند را مایه‌ی درآمد [یا مایه‌ی فساد] می‌گیرند، بندگانش را خادم خود قرار می‌دهند و اموال دنیا را بین خود به گردش در می‌آورند. ای معاویه! همانا پیامبر خدا زکریّا (با ارّه به دونیم شد. و قوم یحیی‌بن‌زکریّا (او را درحالی‌که آنان را به خداوند دعوت می‌کرد، به قتل رساندند و این به خاطر خواری دنیا در چشم پروردگار می‌باشد. همانا پیروان شیطان با پیروان خدای رحمان در جنگ می‌باشند و خداوند خود در کتابش فرموده است: کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را بناحق می‌کشند، و [نیز] مردمی را که امر به عدالت می‌کنند به قتل می‌رسانند، و به کیفر دردناک [الهی] بشارت ده! . (آل عمران/۲۱)». ای معاویه! همانا رسول خدا (به من خبر داده است که امّت او محاسنم را به خونم آغشته می‌کنند و من به شهادت خواهم رسید، و امّتش بعد از من ادامه می‌یابد. و تو از سر دشمنی، فرزندم حسن (را با سمّ می‌کشی؛ و فرزندت، فرزندم حسین (را می‌کشد، و بعد از آن زنازاده‌ای برسرکار می‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۶

بحارا لأنوار، ج۳۳، ص۱۵۷/ البرهان

پروردگار من! مرا تنها مگذار [و فرزند برومندی به من عطا کن] و تو بهترین وارثانی

۲ -۱

(انبیاء/ ۸۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ (قَال: قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) یَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَخَذْتَ مِنِّی عُبَیْدَهًَْ‌بْنَ‌الْحَارِثِ یَوْمَ بَدْرٍ وَ حَمْزَهًَْ‌بْنَ‌عَبْدِ الْمُطَّلِبِ یَوْمَ أُحُدٍ وَ هَذَا أَخِی علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ.

پیامبر (امام باقر (از پدرانش روایت فرمود: رسول خدا (در روز احزاب فرمود: «بار خدایا تو در روز بدر عبیدهًْ‌بن‌حرث را از من گرفتی و در روز احد حمزهًْ‌بن‌عبدالمطلّب را و این برادرم علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است؛ پروردگار من! مرا تنها مگذار [و فرزند برومندی به من عطا کن] و تو بهترین وارثانی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۸

بحارا لأنوار، ج۲۰، ص۲۱۵/ بحارا لأنوار، ج۳۸، ص۳۰۰، فیه: «فلاتدعنی» بدل «ربّ لاتذرنی» / بحارا لأنوار، ج۳۸، ص۳۰۹/ بحارا لأنوار، ج۳۹، ص۳/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۳، ص۲۸۳ و شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۹، ص۶۱ بتفاوت لفظی

۲ -۲

(انبیاء/ ۸۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَهًِْ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا (علیه السلام) إِذْ قَالَ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّهًًْ طَیِّبَهًًْ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْکاً.

امام باقر (هرکس بخواهد که [زنش] برای او آبستن شود، بعد از نماز جمعه دو رکعت نماز بخواند که رکوع و سجود را در آن طولانی می‌کند؛ سپس می‌گوید: «خدایا! من از تو درخواست می‌کنم با آن چیزی که زکریّا (به‌وسیله‌ی آن درخواست نمود و گفت: رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ خدایا به نام تو او را حلال دانستم و در امان و حفظ تو او را گرفتم [و مرا بر او امانت‌دار قرار دادی]؛ پس اگر در رحم او فرزندی را محکم و استوار فرمودی، آن را فرزندی مبارک و پاکیزه قرار بده و برای شیطان در او سهم و مشارکتی قرار نده».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۸

الکافی، ج۳، ص۴۸۲

۲ -۳

(انبیاء/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام).

امام صادق (حارث نصری گوید: به امام صادق (گفتم: «من از خانواده‌ای هستم که منقرض شده‌اند و من تنها بازمانده‌ی آن‌ها هستم و فرزندی ندارم». فرمود: «در سجده این دعا (آیه) را بخوان: «خداوندا مرا ذرّیّه‌ای پاک عنایت کن که تو شنوا و پاسخ‌گوی دعایی. (آل عمران/۳۸) و رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ». من این دعا را خواندم و دو فرزندم علی و حسین به دنیا آمدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۸

الکافی، ج۶، ص۸

۲ -۴

(انبیاء/ ۸۹)

الرّضا (علیه السلام) - عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الصَّیْمَرِیُّ الْکَاتِبُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَهًَْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مَحْمُودٍ الْکَاتِبِ وَ أَحْبَبْتُهَا حُبّاً لَمْ یُحِبَّ أَحَدٌ مِثْلَهُ، وَ أَبْطَأَ عَلَیَّ الْوَلَدُ، فَصِرْتُ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی الرِّضَا (علی‌ها السلام) فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ، فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ: اتَّخِذْ خَاتَماً فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ، وَ اکْتُبْ عَلَیْهِ رَبِ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِکَ، فَمَا أَتَی عَلَیَّ حَوْلٌ حَتَّی رُزِقْتُ مِنْهَا وَلَداً ذَکَراً.

امام رضا (علیّ‌بن‌محمّد صیمری گوید: «با دختر جعفربن‌محمود ازدواج کردم و او را بسیار دوست داشتم، ولیکن مدّتی گذشت از وی فرزندی به دنیا نیامد، خدمت حضرت رضا (رسیدم و موضوع را عرض کردم، تبسّم کرد و فرمود: «در انگشتری که نگین آن فیروزه باشد بنویس: رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ». من این‌کار را کردم و یک‌سال از این قضیّه گذشت، خداوند به من پسری عنایت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۸

أمالی للطوسی، ص۴۹

۲ -۵

(انبیاء/ ۸۹)

السّجّاد (علیه السلام) - قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ وَفَاتِی وَ اجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ سَبْعِینَ مَرَّهًْ.

امام سجّاد (برای درخواست فرزند از خداوند این دعا را بخوان [و با این کلمات از خدا فرزند بخواه]: رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِین وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ لِی خَلْقاً سَوِیّا، وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبا؛ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیم. هفتاد بار این دعا را تکرار کن زیرا هرکس آن را بسیار بخواند هرچه از مال و فرزند و خیر دنیا و آخرت از خداوند طلب کند خدای تعالی وی را نصیب می‌گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۱۸

المصباح للکفعمی، ص۱۶۴

آیه فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ یَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعینَ [90]

ما هم دعای او را مستجاب کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را [كه نازا بود] برایش شایسته [ی باردارى] ساختیم، چرا که آنان [خاندانى بودند كه] همواره در کارهای خیر به‌سرعت اقدام می‌کردند و از روی بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما [خاضع و] خاشع بودند.

ما هم دعای او را مستجاب کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۹۰)

الحسن (علیه السلام) - الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی خَبَرٍ وَ لَقَدْ صُعِدَ بِرُوحِهِ فِی اللَّیْلَهًِْ الَّتِی صُعِدَ فِیهَا بِرُوحِ یَحْیَی‌بْنِ‌زَکَرِیَّا (علیه السلام).

امام حسن (ابن‌شهرآشوب از حسن‌بن‌علی (در مورد وفات پدرش روایت می‌کند:ِ «روح آن حضرت ((یعنی روح امام علیّ‌بن‌ابی‌طالب () در شبی به آسمان صعود کرد که روح یحیی‌بن‌زکریّا (به آسمان عروج نموده بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۰

المناقب لإبن شهرآشوب، ج۳، ص۳۱۳ / البرهان

و همسرش را [که نازا بود] برایش شایسته [ی بارداری] ساختیم

۲ -۱

(انبیاء/ ۹۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ قَالَ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَحَاضَتْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ؛ زنش حیض نمی‌شد، امّا بعد از این، این‌چنین شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۰

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۶۴/ القمی، ج۲، ص۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

چرا که آنان [خاندانی بودند که] همواره در کارهای خیر به‌سرعت اقدام می‌کردند و از روی بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما [خاضع و] خاشع بودند

۳ -۱

(انبیاء/ ۹۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ کُلُّ هَذَا مِنْهُمْ (انبیا () یُبْغِضُونَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَ یُصَغِّرُونَ مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَ یُزْهِدُونَ مَا أَزْهَدَ اللَّهُ وَ قَدْ أَثْنَی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ فَقَالَ لِنُوحٍ إِنَّهُ کانَ عَبْداً شَکُوراً وَ قَالَ لِإِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَ قَالَ لِداود (علیه السلام) إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ وَ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً وَ قَالَ أَیْضاً لِمُوسَی (علیه السلام) وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا وَ قَالَ لِیَحْیَی (علیه السلام) وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا وَ قَالَ لِعِیسَی (علیه السلام) یا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلی والِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی وَ قَالَ إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ.

پیامبر (پسر مسعود! همه اینها آنچه را که خدا دشمن داشت دشمن می‌داشتند، آنچه را که خدا کوچک می‌شمرد ناچیز می‌انگاشتند و نسبت به آنچه را که خدا دوست ندارد، زهد و بی‌رغبتی نشان می‌دادند. خداوند آن‌ها را در کتاب خود مدح گفته و درباره‌ی نوح (فرمود: او بنده‌ی شکرگزاری بود. (اسراء/۳) و برای ابراهیم (فرمود: و خدا ابراهیم را به دوستیِ خود، انتخاب کرد. (نساء/۱۲۵) و برای داود (فرمود: ما تو را خلیفه و [نماینده‌ی خود] در زمین قرار دادیم. (ص/۲۶) ». و برای موسی (فرموده: و خداوند با موسی سخن گفت. (نساء/۱۶۴) و نیز برای موسی (فرمود: او را [به خود] نزدیک ساختیم. (مریم/۱۲۵) و برای یحیی (فرمود: و ما فرمان نبوّت [و عقل کافی] در کودکی به او دادیم! . (مریم/۱۲) و برای عیسی‌بن‌مریم (فرمود: [به خاطر بیاور] هنگامی را که خداوند به عیسی‌بن‌مریم گفت: «یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم! زمانی‌که تو را با روح القدس تقویت کردم که در گاهواره و به هنگام بزرگی، با مردم سخن می‌گفتی. (مائده/۱۱۰) و فرمود: إِنَّهُمْ کانُوا یُسارِعُونَ فِی الخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۰

بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۹۷/ مکارم الأخلاق، ص۴۴۸

۳ -۲

(انبیاء/ ۹۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَولُهُ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً قَالَ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا؛ منظور این است که از سر امید و ترس خداوند را می‌خوانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۰

القمی، ج۲، ص۷۵/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(انبیاء/ ۹۰)

الکاظم (علیه السلام) - التَّبَتُّلُ أَنْ تُقَلِّبَ کَفَّیْکَ فِی الدُّعَاءِ إِذَا دَعَوْتَ وَ الِابْتِهَالُ أَنْ تَبْسُطَهُمَا وَ تُقَدِّمَهُمَا وَ الرَّغْبَهًُْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِرَاحَتَیْکَ السَّمَاءَ وَ تَسْتَقْبِلَ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ الرَّهْبَهًُْ أَنْ تُکْفِئَ کَفَّیْکَ فَتَرْفَعَهُمَا إِلَی الْوَجْه.

امام کاظم (رَغَباً (خواهش‌نمودن) آن است که دو پنجه‌ی دست را رو به آسمان نموده و آن‌ها را رو به صورت خود بگیری. و رَهَباً (ترسیدن) آن است که کف دست‌هایت را سرازیرسازی و به همان شکل آن‌ها را تا صورت بلند نمایی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۰

معانی الأخبار، ص ۳۷۰

۳ -۴

(انبیاء/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - الرَّغْبَهًُْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ الرَّهْبَهًُْ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْکَ إِلَی السَّمَاءِ.

امام صادق (رَغَباً آن است که کف دو دست خود را به‌سوی آسمان ببری، و رَهَباً آن است که پشت دست‌هایت را به‌سوی آسمان کنی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

الکافی، ج۲، ص۴۷۹ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۵

(انبیاء/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: ذَکَرَ الرَّغْبَهًَْ وَ أَبْرَزَ بَاطِنَ رَاحَتَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ هَکَذَا الرَّهْبَهًُْ وَ جَعَلَ ظَهْرَ کَفَّیْهِ إِلَی السَّمَاءِ.

امام صادق (رَغَباً را ذکر کرد و درون دو کف خود را به‌طرف آسمان باز کرد (رغبت چنین است) و امّا رَهَباً چنین است؛ و پشت دو دست را به‌طرف آسمان کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

الکافی، ج۲، ص۴۸۰ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۶

(انبیاء/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ مَرَّ بِی رَجُلٌ وَ أَنَا أَدْعُو فِی صَلَاتِی بِیَسَارِی فَقَالَ یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) بِیَمِینِکَ فَقُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَقّاً عَلَی هَذِهِ کَحَقِّهِ عَلَی هَذِهِ وَ قَالَ الرَّغْبَهًُْ تَبْسُطُ یَدَیْکَ وَ تُظْهِرُ بَاطِنَهُمَا وَ الرَّهْبَهًُْ تَبْسُطُ یَدَیْکَ وَ تُظْهِرُ ظَهْرَهُمَا.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: شنیدم امام صادق (فرمود: مردی به من گذر کرد و من با دست چپ در نماز دعا می‌کردم، پس گفت: «یا اباعبدالله (با دست راستت [دعا کن]». من گفتم: «ای بنده‌ی خدا! همانا برای خدای تبارک‌وتعالی بر این هم حقّی است، مانند حقّی که به آن دارد». و فرمود: «رغبت این است که هر دو دست را بگشایی و درون آن‌ها را آشکار کنی، و رهبت این است که؛ دو دست را بگشایی و پشت آن دو را ظاهر سازی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

الکافی، ج۲، ص۴۸۰ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۷

(انبیاء/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی ثَلَاثَهًِْ أَوْجُهٍ فَطَبَقَهًٌْ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَهًًْ فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَهًُْ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ فَرَقاً مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَهًُْ الْعَبِیدِ وَ هِیَ الرَّهْبَهًُْ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَهًُْ الْکِرَام.

امام صادق (مردم خدای عزّوجلّ را به سه روش می‌پرستند؛ یک طبقه برای رغبت در ثواب، این پرستش حریصان است و براساس طمع است و دیگری از ترس دوزخ، این عبادت بنده‌هاست و از ترس است ولی من از دوستی او را می‌پرستم این عبادت کریمان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

الخصال، ج۱، ص۱۸۸

آیه وَ الَّتی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فی‌ها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالَمینَ [91]

و [به ياد آور] زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و پسرش [مسيح ] را نشانه [و معجزه] بزرگی برای جهانیان قرار دادیم.

۱

(انبیاء/ ۹۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها قَالَ مَرْیَمُ (سلام الله علیها) لَمْ یَنْظُرْ إِلَیْهَا شَیْءٌ فَنَفَخْنا فِی‌ها مِنْ رُوحِنا قَالَ رُوحٌ مَخْلُوقَهًٌْ لِلَّهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها، کسی به مریم (نگاه نکرد. فَنَفَخْنا فِی‌ها مِنْ رُوحِنا؛ روحی است که آفریده شده خداست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۱۹۸/ القمی، ج۲، ص۷۵

۲

(انبیاء/ ۹۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی تَوَحَّدَ بِمُلْکِهِ فَعَرَّفَ عِبَادَهُ نَفْسَهُ ثُمَ فَوَّضَ إِلَیْهِمْ أَمْرَهُ وَ أَبَاحَ لَهُمْ جَنَّتَهُ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ عَرَّفَهُ وَلَایَتَنَا وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَطْمِسَ عَلَی قَلْبِهِ أَمْسَکَ عَنْهُ مَعْرِفَتَنَا ثُمَّ قَالَ یَا مُفَضَّلُ وَ اللَّهِ مَا اسْتَوْجَبَ آدَمُ (علیه السلام) أَنْ یَخْلُقَهُ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ یَنْفُخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ إِلَّا بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ مَا کَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً إِلَّا بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ لَا أَقَامَ اللَّهُ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (علیه السلام) آیَهًًْ لِلْعَالَمِینَ إِلَّا بِالْخُضُوعِ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ أَجْمَلُ الْأَمْرِ مَا اسْتَأْهَلَ خَلْقٌ مِنَ اللَّهِ النَّظَرَ إِلَیْهِ إِلَّا بِالْعُبُودِیَّهًِْ لَنَا.

امام صادق (در خطاب به مفضّل: خداوند تبارک‌وتعالی در فرمانروایی یکتاست و خود را به بندگان معرفی نمود؛ سپس امر خود را به آن‌ها واگذار کرد و بهشت را برایشان ارزانی داشت؛ هرکه را بخواهد از جنّ و انس دل پاک می‌دهد و او را آشنا به ولایت ما می‌نماید. و هرکه را بخواهد کوردل نماید، معرفت ما را از او جلوگیری می‌کند. ای مفضّل! به خدا قسم آدم (شایسته‌ی آفریده شدن به دست خدا و دمیدن روح خویش در او نشد؛ مگر به‌واسطه‌ی ولایت علی (خدا با موسی (سخن نگفت مگر به ولایت علی (و عیسی‌بن‌مریم (را آیت برای جهانیان قرار نداد مگر به‌واسطه‌ی خضوع نسبت به علی (بالاتر بگویم، احدی از جانب خدا اهلیّت برای نظرکردن به خدا پیدا نکرد، مگر به‌واسطه‌ی بندگی و عبودیّت برای ما».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۲

الإختصاص، ص۲۵۰

آیه إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ [92]

این است امّت شما که همگی امّت واحدی بودند [و پيرو يك هدف] و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید.

۱

(انبیاء/ ۹۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً قَالَ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً؛ منظور، آل محمّد (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۵۸

آیه وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ کُلٌّ إِلَیْنا راجِعُونَ [93]

و [گروهى از پيروان ناآگاه آن‌ها] کار خود را به تفرقه درمیان خود کشاندند [سرانجام] همگی به‌سوی ما باز می‌گردند [و جزاى كار خويش را مى‌بينند].

آیه فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّا لَهُ کاتِبُونَ [94]

و هرکس عمل شایسته‌ای به‌جا آورد، درحالی‌که ایمان داشته باشد، کوشش او بدون پاداش نخواهد بود و ما اعمال او را [براى پاداش] می‌نویسیم.

۱

(انبیاء/ ۹۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فی الإحتجاج عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی جَوَابِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ (علیه السلام) وَ أَمَّا قَوْلُهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ یُغْنِی إِلَّا مَعَ اهْتِدَاءٍ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ الْإِیمَانِ کَانَ حَقِیقاً بِالنَّجَاهًِْ مِمَّا هَلَکَ بِهِ الْغُوَاهًُْ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَنَجَتِ الْیَهُودُ مَعَ اعْتِرَافِهَا التَّوْحِیدَ وَ إِقْرَارِهَا بِاللَّهِ وَ نَجَا سَائِرُ الْمُقِرِّینَ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ مِنْ إِبْلِیسَ فَمَنْ دُونَهُ فِی الْکُفْرِ وَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ وَ بِقَوْلِهِ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ لِلْإِیمَانِ حَالَاتٌ وَ مَنَازِلُ یَطُولُ شَرْحُهَا وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ الْإِیمَانَ قَدْ یَکُونُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِیمَانٍ بِالْقَلْبِ وَ إِیمَانٍ بِاللِّسَانِ کَمَا کَانَ إِیمَانُ الْمُنَافِقِینَ علی عهْدِ رسول الله (صلی الله علیه و آله) لَمَّا قَهَرَهُمُ السَّیْفُ وَ شَمِلَهُمُ الْخَوْفُ فَإِنَّهُمْ آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فَالْإِیمَانُ بِالْقَلْبِ هُوَ التَّسْلِیمُ لِلرَّبِّ وَ مَنْ سَلَّمَ الْأُمُورَ لِمَالِکِهَا لَمْ یَسْتَکْبِرْ عَنْ أَمْرِهِ کَمَا اسْتَکْبَرَ إِبْلِیسُ عَنِ السُّجُودِ لآِدَمَ (علیه السلام) وَ اسْتَکْبَرَ أَکْثَرُ الْأُمَمِ عَنْ طَاعَهًِْ أَنْبِیَائِهِمْ (فَلَمْ یَنْفَعْهُمُ التَّوْحِیدُ کَمَا لَمْ یَنْفَعْ إِبْلِیسَ ذَلِکَ السُّجُودُ الطَّوِیلُ فَإِنَّهُ سَجَدَ سَجْدَهًًْ وَاحِدَهًًْ أَرْبَعَهًَْ آلَافِ عَامٍ لَمْ یُرِدْ بِهَا غَیْرَ زُخْرُفِ الدُّنْیَا وَ التَّمْکِینِ مِنَ النَّظِرَهًِْ فَلِذَلِکَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاهًُْ وَ الصَّدَقَهًُْ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ إِلَی سَبِیلِ النَّجَاهًِْ وَ طَرِیقِ الْحَقِّ.

امام علی ( در جواب زندیق مدّعی تناقض در قرآن آمده فرموده است: آیه: فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ و آیه: و من هرکه را توبه کند، و ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدایت شود، می‌آمرزم! . (طه/۸۲). تفسیرش آن است که ایمان و عمل‎صالح بدون هدایت، آدمی را بی‌نیاز نمی‌کند، و این‌طور نیست که هرکس نام مؤمن بر خود نهد حتماً نجات پیدا می‌کند و مانند گمراهان هلاک نخواهد شد. اگر چنین باشد پس یهودیان که به توحید اقرار دارند و خداوند را می‌شناسند نجات پیدا می‌کنند و یا سایر کسانی‌که موحّد هستند مانند ابلیس همه اهل نجات می‌باشند، خداوند عالم در جای دیگری فرمود: [آری]، آن‌ها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آن‌هاست و آن‌ها هدایت‌یافتگانند! . (انعام/۸۲). در جایی دیگر می‌فرماید: کسانی‌که می‌گویند ما ایمان آوردیم ولی این را فقط در زبان می‌گویند و دلشان گواهی نمی‌دهد. (مائده/۴۱). ایمان حالات مختلفی دارد که شرح آن به‌طول می‌انجامد ایمان بر دو قسم است؛ ایمان قلبی و ایمان زبانی مانند ایمان منافقان در عهد رسول خدا (درآن‌زمان گروهی از ترس شمشیر با زبان اظهار ایمان کردند و از خوف قتل مسلمان گردیدند، آن‌ها در زبان ایمان آوردند درحالی‌که دلشان خبر نداشت، ایمان به قلب است که مؤمن را در برابر خداوند تسلیم می‌کند و هرکس کارها را به صاحبش تسلیم کند تکبّر نمی‌کند آن‌گونه که شیطان تکبّر کرد و بر آدم (سجده ننمود. بیشتر ملّت‌ها در برابر پیامبران (تکبّر کردند و توحید به آن‌ها سود نداد همان‌گونه که ابلیس از توحید سودی نبرد و از آن سجده‌های طولانی نفعی برای او حاصل نگردید، او در یک سجده چهارهزارسال به‌سر برد و خدا را ذکر می‌گفت. او از این سجده می‌خواست به دنیا برسد و عمر طولانی داشته باشد همان‌گونه نماز و صدقات هم بدون هدایت سودی نمی‌رساند و آدمی را نجات نمی‌دهد و حق را نشان نمی‌دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۴

بحارا لأنوار، ج۲۷، ص۱۷۴/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۵، بتفاوت لفظی/ نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۹۴)

السّجّاد (علیه السلام) - فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقْوَی مُؤَمِّلٍ ثَوَابَهُ وَ خَافٍ عِقَابَهُ فَقَدْ لِلَّهِ أَنْتُمْ أَعْذَرَ وَ أَنْذَرَ وَ شَوَّقَ وَ خَوَّفَ فَلَا أَنْتُمْ إِلَی مَا شَوَّقَکُمْ إِلَیْهِ مِنْ کَرِیمِ ثَوَابِهِ تَشْتَاقُونَ فَتَعْمَلُونَ وَ لَا أَنْتُمْ مِمَّا خَوَّفَکُمْ بِهِ مِنْ شَدِیدِ عِقَابِهِ وَ أَلِیمِ عَذَابِهِ تَرْهَبُونَ فَتَنْکُلُونَ وَ قَدْ نَبَّأَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّا لَهُ کاتِبُونَ ثُمَّ ضَرَبَ لَکُمُ الْأَمْثَالَ فِی کِتَابِهِ وَ صَرَّفَ الْآیَاتِ لِتَحْذَرُوا عَاجِلَ زَهْرَهًِْ الْحَیَاهًِْ الدُّنْیَا فَقَالَ إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ\* فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا.

امام سجّاد (تقوای خداوند را پیشه کنید! مانند آن پرهیزکاری که امید ثواب دارد و از کیفرش می‌ترسد؛ خدا را سوگند یاد می‌کنم که او بهانه‌ی شما را قطع کرده و ترسانیده است، شما را تشویق نموده و برحذر داشته، نه شما علاقه‌ای به ثواب‌های عالی خدا پیدا کرده‌اید که عمل نمایید و نه از عقاب و کیفر شدیدی که ترسانیده است می‌ترسید تا از کار زشت خودداری نمایید در قرآن‌کریم به‌شما فرموده است: فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ إِنَّا لَهُ کاتِبُونَ؛ هرکه اعمال صالح باایمان انجام دهد کوشش را ندیده نمی‌گیریم و ما برای او یادداشت می‌کنیم. بعد خداوند در قرآن کریم مثل‌هایی زده و آیاتی را مقرّر داشته تا از زیبایی زودگذر دنیا بترسید، فرموده است: اموال و فرزندانتان فقط وسیله‌ی آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست! . (تغابن/۱۵) از خدا بترسید؛ هرچه می‌توانید، بشنوید و اطاعت کنید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۶

بحارا لأنوار، ج۷۵، ص۱۲۸/ تحف العقول، ص۲۷۲، فیه: «فاتقوالله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا» محذوف

۳

(انبیاء/ ۹۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ أیْ لَا یُبْطِلُ سَعْیُهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ لِسَعْیِهِ یعنی اینکه تلاش او باطل و بیهوده نمی‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۶

القمی، ج۲، ص۷۵

آیه وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ [95]

و حرام است بر شهرها و آبادی‌هایی که [بر اثر گناه] نابودشان کردیم [كه به دنيا بازگردند] آن‌ها هرگز باز نخواهند گشت.

۱

(انبیاء/ ۹۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَ وَ لَیْسَ لَکُمْ فِی آثَارِ الْأَوَّلِینَ وَ فِی آبَائِکُمُ الْمَاضِینَ مُعْتَبَرٌ وَ تَبْصِرَهًٌْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ لَمْ تَرَوْا إِلَی الْمَاضِینَ مِنْکُمْ لَا یَرْجِعُونَ وَ إِلَی الْخَلَفِ الْبَاقِینَ مِنْکُمْ لَا یَقِفُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ وَ قَالَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُور.

امام علی (آیا در آثار مردمان نخستین موعظه‌ای برای شما وجود ندارد و درباره‌ی پدران گذشته شما موارد عبرت و بصیرت نیست تفکّر و مطالعه درباره‌ی پدران که از دنیا رفتند باید درس و موعظه برای شما باشد و شما از اوضاع و احوال آن‌ها باید پند بگیرید. اگر عقل خود را به کار گیرید و از روی بصیرت بنگرید مشاهده خواهید کرد که گذشتگان برنگشتند و جانشینان و کسانی‌که بعد از آن‌ها آمدند در جهان پایدار نماندند و همه یکی پس از دیگری رهسپار جهان آخرت شدند و اثری از آن‌ها نماند». خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: هر کسی مرگ را می‌چشد و شما پاداش خود را به‌طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت آن‌ها که از آتش (دوزخ) دور شده، و به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شده‌اند و زندگی دنیا، چیزی جز سرمایه فریب نیست! . (آل عمران/۱۸۵).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۶

من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۴۲۷/ الدعوات، ص۲۳۸، فیه: «و انّما توفون اجورکم… الی آخر» محذوف/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۲۵۳/ مصباح المتهجد، ص۳۸۰/ بحارا لأنوار، ج۷۰، ص۱۱۲/ مستدرک الوسایل، ج۶، ص۳۰

۲

(انبیاء/ ۹۵)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - کُلُّ قَرْیَهًٍْ أَهْلَکَ اللَّهُ أَهْلَهُ بِالْعَذَابِ لَا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ فَهَذِهِ الْآیَهًُْ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلَالَهًِْ فِی الرَّجْعَهًِْ لِأَنَّ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا یُنْکِرُ أَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ یَرْجِعُونَ إِلَی الْقِیَامَهًِْ مَنْ هَلَکَ وَ مَنْ لَمْ یَهْلِکْ فَقَوْلُهُ لا یَرْجِعُونَ عَنَی فِی الرَّجْعَهًِْ فَأَمَّا إِلَی الْقِیَامَهًِْ یَرْجِعُونَ حَتَّی یَدْخُلُوا النَّارَ.

امام باقر (و امام صادق ( هر قریه‌ای که خداوند مردم آن را با عذاب نابود گردانید در رجعت به دنیا برنمی‌گردند. بنابراین آیه‌ی شریفه بزرگترین آیات دالّ بر رجعت است. زیرا هیچ‌یک از مسلمانان منکر این نیست که تمام مردم اعمّ از آن‌ها که با عذاب خدا نابود شده‌اند یا آنان‌که وفات یافته‌اند، همه در قیامت برانگیخته می‌شوند و اینکه در این آیه خدا می‌فرماید: لا یَرْجِعُونَ مقصود این است که در رجعت برنمی‌گردند؛ ولی به قیامت برمی‌گردند تا وارد دوزخ شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۶

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۵۲/ القمی، ج۲، ص۷۵؛ «بتفاوت» / نورالثقلین/ البرهان، فیه: «حتّی یدخلوا النار» محذوف/ البرهان

۳

(انبیاء/ ۹۵)

الباقر (علیه السلام) - کُلُّ قَرْیَهًٍْ أَهْلَکَهَا اللَّهُ بِعَذابٍ فَانَّهُم لَا یَرْجِعُونَ.

امام باقر (هر آبادی‌ای که خدا آن را با عذاب نابود کرده، آن‌ها هرگز باز نخواهند گشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۶

نورالثقلین

۴

(انبیاء/ ۹۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الرَّجْعَهًَْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ أَیْ إِلَی الدُّنْیَا فَأَمَّا مَعْنَی حَشْرِ الْآخِرَهًِْ فَقَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ فَأَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَهُمْ یَرْجِعُونَ.

امام علی (و امّا در ردّ بر کسی‌که رجعت را انکار نماید؛ پس این سخن خدای عزّوجلّ است: [به‌خاطر آور] روزی را که ما از هر امّتی، گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنیم و آن‌ها را نگه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق شوند. (نمل/۸۳) یعنی به دنیا [برمی‌گردانیم] و امّا معنای محشور شدن در آخرت، پس سخن خدای عزّوجلّ است؛ و همه‌ی مردم را محشور می‌کنیم، و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. (کهف/۴۷) و این آیه: وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ؛ در رجعت برنمی‌گردند، ولی در قیامت برمی‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۱۱۸/ بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۸۵، فیه: «فامّا فی القیامهًْ فهم یرجعون» محذوف

۵

(انبیاء/ ۹۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی الرَّجْعَهًِْ قَوْلُهُ وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) کُلُّ قَرْیَهًٍْ أَهْلَکَ اللَّهُ أَهْلَهَا بِالْعَذَابِ لَا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ فَأَمَّا إِلَی الْقِیَامَهًِْ فَیَرْجِعُونَ وَ مَنْ مَحَضَ الْإِیمَانَ مَحْضاً وَ غَیْرُهُمْ مِمَّنْ لَمْ یَهْلِکُوا بِالْعَذَابِ وَ مَحَضُوا الْکُفْرَ مَحْضاً یَرْجِعُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ حَرَامٌ عَلَی قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا یَرْجِعُونَ مردم هر روستایی را که خداوند آنان را با عذاب، هلاک نموده است، در قیامت برمی‌گردند؛ ولی در زمان رجعت باز نمی‌گردند، هرچند که ایمان خالصی داشته باشند. امّا دیگران که با عذاب هلاک نشده‌اند، هرچند که کاملاً کافر بوده باشند، در زمان رجعت برمی‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۶۰

۶

(انبیاء/ ۹۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهَا فِی الْقِیَامَهًِْ قَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الرَّجْعَهًِْ أَ یَحْشُرُ اللَّهُ فِی الْقِیَامَهًِْ مِنْ کُلِّ أُمَّهًٍْ فَوْجاً وَ یَدَعُ الْبَاقِینَ إِنَّمَا آیَهًُْ الْقِیَامَهًِْ قَوْلُهُ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَ قَوْلُه وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) کُلُّ قَرْیَهًٍْ أَهْلَکَ اللَّهُ أَهْلَهَا بِالْعَذَابِ وَ مَحَضُوا الْکُفْرَ مَحْضاً لَا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ وَ أَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَیَرْجِعُونَ أَمَّا غَیْرُهُمْ مِمَّنْ لَمْ یَهْلِکُوا بِالْعَذَابِ (وَ مَحَضُوا الْإِیمَانَ مَحْضاً أَوْ) وَ مَحَضُوا الْکُفْرَ مَحْضاً یَرْجِعُون.

امام صادق (حمّاد نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: «مردم در مورد این آیه چه می‌گویند: [به‌خاطر آور] روزی را که ما از هر امّتی، گروهی را محشور می‌کنیم. (نمل/۸۳)». گفتم: «می‌گویند: آن در قیامت است». فرمود: «آن‌چنان که می‌گویند، نیست. آن در رجعت است. آیا خداوند در قیامت از هر امّتی، گروهی را بر می‌انگیزد و بقیّه را رها می‌کند؟ آیه‌ی قیامت [این] سخن خداوند است: و همه مردم را محشور می‌کنیم، و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. (کهف/۴۷). و سخن خداوند: وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ؛ هر آبادی‌ای که خداوند اهل آن را با عذاب هلاک نمود و کافر محض هستند، در رجعت برنمی‌گردند ولی در قیامت برمی‌گردند. امّا غیرآن‌ها، از کسانی که با عذاب هلاک نشدند و دارای ایمان خالص و یا کفر محض هستند، برمی‌گردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۸

القمی، ج۱، ص۲۴

آیه حَتَّی إِذا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ [96]

تا آن زمان‌که [راه بر] «یأجوج» و «مأجوج» گشوده شود و آن‌ها از هر محلّ مرتفعی به‌سرعت عبور کنند.

۱

(انبیاء/ ۹۶)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ أَ نَبِیّاً کَانَ أَمْ مَلَکاً فَقَالَ لَا نَبِیّاً وَ لَا مَلَکاً بَلْ عَبْداً… حَتَّی إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلی قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً قَالَ لَمْ یَعْلَمُوا صَنْعَهًَْ ثِیَابٍ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً أَیْ دَلِیلًا حَتَّی إِذا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا یَکادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا قالُوا یا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً عَلی أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّا فَقَالَ ذُو الْقَرْنَیْنِ ما مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ رَدْماً آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْتُوهُ بِالْحَدِید فَأَتَوْا بِهِ فَوَضَعَهُ بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ یَعْنِی بَیْنَ الْجَبَلَیْنِ حَتَّی سَوَّی بَیْنَهُمَا ثُمَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَأْتُوا بِالنَّارِ فَأَتَوْا بِهَا فَنَفَخُوا تَحْتَ الْحَدِیدِ حَتَّی صَارَ مِثْلَ النَّارِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْقِطْرَ وَ هُوَ الصُّفْرُ حَتَّی سَدَّهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ حَتَّی إِذا ساوی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّی إِذا جَعَلَهُ ناراً إِلَی قَوْلِهِ نَقْباً فَقَالَ ذُو الْقَرْنَیْنِ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّی فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَ کانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا قَالَ إِذَا کَانَ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِی آخِرِ الزَّمَانِ انْهَدَمَ ذَلِکَ السَّدُّ وَ خَرَجَ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ إِلَی الدُّنْیَا وَ أَکَلُوا النَّاسَ وَ هُوَ قَوْلُهُ حَتَّی إِذا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُون.

امام صادق (برخی از امام علی (پرسیدند: «ذوالقرنین پیامبر بود یا پادشاه»؟ حضرت پاسخ داد: «او نه پیامبر بود و نه پادشاه، بلکه بنده‌ای بود… تا زمانی‌که به خاستگاه خورشید رسید [در آنجا] دید خورشید بر جمعیّتی طلوع می‌کند که در برابر [تابش] آفتاب، پوششی برای آن‌ها قرار نداده بودیم. [و سایبانی نداشتند]. (کهف/۹۰) [در مورد این آیه] فرمود: درست‌کردن لباس و خیّاطی نمی‌دانستند. سپس [بار دیگر] از اسبابی [که در اختیار داشت] بهره گرفت. (کهف/۸۹). یعنی از نشانه و برهان [استفاده کرد] [و همچنان به راه خود ادامه داد] تا هنگامی‌که به میان دوکوه رسید و در کنار آن‌دو [کوه] قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند [و زبانشان مخصوص خودشان بود]… قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید [و روی هم بچینید]. به آن‌ها دستور داد که برای او آهن بیاورند؛ پس آن را آوردند و آن را بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ؛ یعنی بین دو کوه قرار داد تا وقتی‌که کاملاً میان آن دو را پوشانید. سپس به آن‌ها دستور داد که آتش بیاورند؛ پس آن را آوردند و دمیدند و زیر آهن افروختند

تا اینکه آهن مانند آتش شد. سپس بر روی آن، «قطر» که همان «مس» است ریخت تا آن را بست [و شکاف‌های آن را با مس مذاب پر کرد] و آن سخن خداوند است: تا وقتی‌که کاملًا میان دو کوه را پوشانید، گفت: «[در اطراف آن آتش بیفروزید، و] در آن بدمید!» [آن‌ها دمیدند] تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: «[اکنون] مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم»! [سرانجام چنان سدّ نیرومندی ساخت] که آن‌ها [طایفه یأجوج و مأجوج] قادر نبودند از آن بالا روند و نمی‌توانستند نقبی در آن ایجاد کنند. (کهف/۹۷۹۶) و نمی‌توانستند سوراخی در آن ایجاد کنند. ذوالقرنین گفت: این رحمتی از جانب پروردگار من است؛ و هنگامی‌که وعده‌ی پروردگارم فرارسد، آن را درهم می‌کوبد و وعده‌ی پروردگارم حق است. (کهف/۹۸) آن سدّ قبل از روز قیامت در آخرالزّمان خراب می‌شود و «یأجوج» و «مأجوج» به‌سوی [مردم] دنیا می‌آیند و مردم را می‌خورند و آن سخن خداست: حَتَّی إِذا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۲۸

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۱۷۸

آیه وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا یا وَیْلَنا قَدْ کُنّا فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ کُنّا ظالِمِینَ [97]

و وعده‌ی حق [و رستاخيز] نزدیک شود، در آن هنگام چشم‌های کافران [از وحشت] از حرکت باز می‌ماند، [مى‌گويند]: ای وای بر ما! که از این [امر] در غفلت بودیم بلکه ما ستمکار بودیم!

آیه إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ [98]

به یقین شما و آنچه غیرخدا می‌پرستید، هیزم جهنّم خواهید بود و همگی در آن وارد می‌شوید.

۱

(انبیاء/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - جَاءَ فِی الْحَدِیث أَنَّ قَوْماً أَتَوْا رسول الله (صلی الله علیه و آله) فَقَالُوا لَهُ أَ لَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ لَهُمْ بَلَی قَالُوا لَهُ وَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِی أَتَیْتَ بِهِ کَلَامُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ إِذَا کَانَ مَعْبُودُهُمْ مَعَهُمْ فِی النَّارِ فَقَدْ عَبَدُوا الْمَسِیحَ (علیه السلام) أَ فَتَقُولُ إِنَّهُ فِی النَّارِ فَقَالَ لَهُمْ رسول الله (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَیَّ بِکَلَامِ الْعَرَبِ وَ الْمُتَعَارَفُ فِی لُغَتِهَا أَنَّ مَا لِمَا لَا یَعْقِلُ وَ مَنْ لِمَنْ یَعْقِلُ وَ الَّذِی یَصْلُحُ لَهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ کُنْتُمْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ یُرِیدُ الْأَصْنَامَ الَّتِی عَبَدُوهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ وَ الْمَسِیحُ لَا یَدْخُلُ فِی جُمْلَتِهَا فَإِنَّهُ یَعْقِلُ وَ لَوْ کَانَ قَالَ إِنَّکُمْ وَ مَنْ تَعْبُدُونَ لَدَخَلَ الْمَسِیحُ (علیه السلام) فِی الْجُمْلَهًِْ فَقَالَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

پیامبر (گروهی خدمت پیامبر اکرم (آمده گفتند: «مگر تو پیامبر نیستی»؟ فرمود: «چرا». گفتند: «مگر این قرآن کلام خدا نیست»؟ فرمود: «چرا». گفتند: «اینک توضیح بده در مورد این آیه: إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جهنّم أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ؛ گروهی حضرت مسیح را می‌پرستند، تو می‌گویی عیسی مسیح هم در جهنّم خواهد بود»؟ پیامبر اکرم (فرمود: «خداوند قرآن را بر من به زبان عرب و حالت متعارف بین آن‌ها در زبانشان در مورد بی‌شعوران و باشعوران نازل نموده؛ اگر شما عرب باشید خود متوجّه می‌شوید در این آیه می‌فرماید: إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ که منظور بت‌هاست. و عیسی مسیح (داخل آن‌ها نیست. [چون «ما» در مورد غیر ذوی‌العقول به کار برده می‌شود] و عیسی (از ذوی‌العقول است اگر گفته بود: إِنَّکُمْ وَ مَنْ تَعْبُدُونَ حضرت مسیح (را نیز می‌گرفت». پس آن‌ها به صحّت فرموده‌ی پیامبر اکرم (اعتراف نمودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۰

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۸۲/ کنزالفواید، ج۲، ص۱۸۶

۲

(انبیاء/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ الْجَارُودُ‌بْنُ‌عَمْرٍو الْعَبْدِیُّ وَ سَلَمَهًُْ‌بْنُ‌عَبَّادٍ الْأَزْدِیُ إِنْ کُنْتَ نَبِیَّنَا فَحَدِّثْنَا عَمَّا جِئْنَا نَسْأَلُکَ عَنْهُ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمَّا أَنْتَ یَا سَلَمَهًَْ‌بْنَ‌عَبَّادٍ فَجِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْ عِبَادَهًِْ الْأَوْثَانِ أَمَّا عِبَادَهًُْ الْأَوْثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ الْآیَهًَْ.

پیامبر (جارودبن‌عمرو عبدیّ و سلمۀبن‌عباد ازدی گفتند: «اگر تو پیامبر ما هستی، سؤالاتی را که برای پرسیدن آن نزد تو آمده¬ایم برای ما بازگو کن». پیامبر (فرمود: «… امّا توای سلمهًْ‌بن‌عبّاد! آمده‌ای درباره‌ی پرستش بت‌ها از من سؤال کنی؟ امّا پرستش بت‌ها، پس خدای عزّوجلّ [درباره‌ی آن] می‌فرماید: إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۰

بحارا لأنوار، ج۱۸، ص۱۳۷/ المناقب، ج۱، ص۱۱۳

۳

(انبیاء/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ أَتَی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ فِی صُورَهًِْ ثَوْرَیْنِ عَبْقَرِیَّیْنِ فَیُقَدَّمَانِ بِهِمَا وَ بِمَنْ یَعْبُدُهُمَا فِی النَّارِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا عُبِدَا فَرَضِیَا.

امام صادق (در روز قیامت خورشید و ماه را چون دو گاو پِِِی‌شده می‌آورند و با هرکه آن‌ها را پرستیده است در دوزخ می‌افکنند، برای آنکه آنان را پرستیدند و به آن خشنود شدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

علل الشرایع، ج۲، ص۶۰۵

۴

(انبیاء/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ بِکُلِّ شَیْءٍ یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ، ثُمَّ یَسْأَلُ کُلَ إِنْسَانٍ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ، فَیَقُولُ کُلُّ مَنْ عَبَدَ غَیْرَهُ: رَبَّنَا إِنَّا کُنَّا نَعْبُدُهَا لِتُقَرِّبَنَا إِلَیْکَ زُلْفَی. قَالَ: فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْمَلَائِکَهًِْ: اذْهَبُوا بِهِمْ وَ بِمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ إِلَی النَّارِ، مَا خَلَا مَنِ اسْتَثْنَیْتُ، فَإِنَّ أُوَلئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ.

پیامبر (خداوند در روز قیامت اشیایی را مثل خورشید و ماه و… که به‌جای او در دنیا مورد پرستش قرار گرفته‌اند، جمع می‌آورد. سپس از هر انسانی، درباره‌ی آنچه می‌پرستیده، سؤال می‌کند و او می‌گوید: «پروردگارا! ما آنان را برای نزدیک‌شدن به تو می‌پرستیدیم. سپس خداوند تبارک‌وتعالی به فرشتگان می‌گوید: «آن‌ها را و هرچه را که می‌پرستیدند ببرید و به آتش اندازید، به‌جز کسانی را که استثناء نمودم. چرا که آنان از آتش دور نگه داشته می‌شوند. (انبیاء/۱۰۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

قرب الأسناد، ص۸۵

۵

(انبیاء/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِکُلِّ شَیْءٍ یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ تِمْثَالٍ أَوْ صُورَهًٍْ فَیُقَالُ اذْهَبُوا بِهِمْ وَ بِمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَی النَّارِ.

امام صادق (خداوند هرچیزی را که به‌غیر از او پرستش می‌شود؛ خورشید یا ماه یا مجسّمه یا عکس را می‌آورد، سپس گفته می‌شود: «آن‌ها و آنچه را که می‌پرستیدند در آتش ببرید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۸۲

۶

(انبیاء/ ۹۸)

الباقر (علیه السلام) - رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَجَدَ مِنْهَا أَهْلُ مَکَّهًَْ وَجْداً شَدِیداً فَدَخَلَ عَلَیْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌الزِّبَعْرَی وَ کُفَّارُ قُرَیْشٍ یَخُوضُونَ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ، فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَی: أَ مُحَمَّدٌ تَکَلَّمَ بِهَذِهِ الْآیَهًِْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَی إِنِ اعْتَرَفَ بِهَا لَأَخْصِمَنَّهُ، فَجُمِعَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ أَ رَأَیْتَ الْآیَهًَْ الَّتِی قَرَأْتَ آنِفاً أَ فِینَا وَ فِی آلِهَتِنَا أَمْ فِی الْأُمَمِ الْمَاضِیَهًِْ وَ آلِهَتِهِمْ قَالَ (صلی الله علیه و آله): بَلْ فِیکُمْ وَ فِی آلِهَتِکُمْ وَ فِی الْأُمَمِ الْمَاضِیَهًِْ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَی اللَّهُ، فَقَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَی خَاصَمْتُکَ وَ اللَّهِ أَ لَسْتَ تُثْنِی عَلَی عِیسَی خَیْراً وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ النَّصَارَی یَعْبُدُونَ عِیسَی وَ أُمَّهُ وَ أَنَّ طَائِفَهًًْ مِنَ النَّاسِ یَعْبُدُونَ الْمَلَائِکَهًَْ أَ فَلَیْسَ هَؤُلَاءِ مَعَ الْآلِهَهًِْ فِی النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): لَا، فَضَحِکَتْ قُرَیْشٌ وَ ضَحِکَ وَ قَالَتْ قُرَیْشٌ خَصَمَکَ ابْنُ الزِّبَعْرَی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قُلْتُمُ الْبَاطِلَ أَ مَا قُلْتُ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَی اللَّه.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: هنگامی‌که این آیه نازل شد، اهالی مکّه به خاطر آن به شدّت افسرده شدند. پس عبدالله‌بن‌زبعری نزد آنان آمد و گفت: «آیا محمّد (این آیه را گفته است»؟ آن‌ها گفتند: «آری». او گفت: «اگر خود به این اعتراف نماید با او مجادله می‌کنم». آن دو در یک‌جا جمع شدند و عبدالله‌بن‌زبعری گفت: «ای محمّد (! آیا این آیه‌ای که خواندی، در مورد ما و خدایان ماست یا در مورد امّت‌های پیشین و خدایان ایشان است»؟ آن حضرت (فرمود: «هم در مورد شما و خدایانتان است و هم در مورد امّت‌های پیشین و خدایان ایشان؛ مگر آنکه را که خداوند استثناء نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

القمی، ج۲، ص۷۶/ القمی، ج۲، ص۷۶/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۴۷/ المناقب، ج۱، ص۵۴/ نورالثقلین، فیه: «خصمتک» بدل «خاصمتک» / البرهان

۷

(انبیاء/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ مُجَاهِد قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَی أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ فِی مَجْلِسٍ لَخَصَمْتُهُ فَسَلُوا مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَ کُلُّ مَا یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِی جَهَنَّمَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ فَنَحْنُ نَعْبُدُ الملائکهًْ وَ الْیَهُودُ تَعْبُدُ عُزَیْراً وَ النَّصَارَی تَعْبُدُ عِیسَی فَأُخْبِرَ النبی (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا وَیْلُ أُمِّهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ مَا لِمَا لَا یَعْقِلُ وَ مَنْ لِمَنْ یَعْقِلُ فَنَزَلَ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ الْآیَهًْ.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: هنگامی که پیامبر (بیرون رفت، ابن زبعری گفت: سوگند به خدا اگر در مجلسی با او رویاروی شوم با او مخاصمه می¬کنم. از محمّد بپرسید: «آیا هر چه غیر از خدا پرستش می¬شود به همراه کسانی که آن را می¬پرستند در جهنم¬اند؟ ما فرشتگان را می¬پرستیم و یهودیان عزیر (و مسیحیان عیسی (را می¬پرستند». این خبر به پیامبر (رسید، پس فرمود: »وای بر او (مادرش به عزایش بنشیند) آیا نمی¬داند که «ما» برای غیر عاقل است و «من» برای عاقل؟ پس آیه: إِنَّ الَّذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُون نازل شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

بحارا لأنوار، ج۱۸، ص۱۹۹

۸

(انبیاء/ ۹۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَولُهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ یَقُولُ یَقذِفُونَ فِیهَا قَذَفاً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (حَصَبُ جهنّم؛ در آن پرتاب می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۲

القمی، ج۲، ص۷۶

۹

(انبیاء/ ۹۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ یَعْنِی الْأَوْثَانَ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَیْ وَقُودُهَا.

ابن‌عبّاس (وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ یعنی؛ بت‌ها حَصَبُ جَهَنَّم یعنی سوخت آتش جهنّم هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۸۱

آیه لَوْ کانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ کُلٌّ فِی‌ها خالِدُونَ [99]

اگر این‌ها معبودهای حقّی بودند، هرگز وارد دوزخ نمی‌شدند، درحالی‌که همگی در آن جاودانه خواهند بود.

آیه لَهُمْ فی‌ها زَفیرٌ وَ هُمْ فی‌ها لا یَسْمَعُونَ [100]

برای آنان در آنجا ناله‌های دردناکی است و در آن چیزی نمی‌شنوند.

۱

(انبیاء/ ۱۰۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِیهِ عَلَی دِینِهِ مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَی الْجَمْرِ بِکَفِّهِ فَإِنْ کَانَ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ ذِئْباً وَ إِلَّا أَکَلَتْهُ الذِّئَابُ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ عُلَمَاؤُهُمْ وَ فُقَهَاؤُهُمْ خَوَنَهًٌْ فَجَرَهًٌْ أَلَا إِنَّهُمْ أَشْرَارُ خَلْقِ اللَّهِ وَ کَذَلِکَ أَتْبَاعُهُمْ وَ مَنْ یَأْتِیهِمْ وَ یَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ یُحِبُّهُمْ وَ یُجَالِسُهُمْ وَ یُشَاوِرُهُمْ أَشْرَارُ خَلْقِ اللَّهِ یُدْخِلُهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلی وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بُکْماً وَ صُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ إِذا أُلْقُوا فِی‌ها سَمِعُوا لَها شَهِیقاً وَ هِیَ تَفُورُ تَکادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِی‌ها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ هُمْ فِی‌ها لا یَسْمَعُونَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَی دِینِی وَ سُنَّتِی وَ مِنْهَاجِی وَ شَرَائِعِی إِنَّهُمْ مِنِّی بُرَآءُ وَ أَنَا مِنْهُمْ بَرِیء.

پیامبر (پسر مسعود! زمانی خواهد آمد که صبر کننده بر دین، چون نگهدار آتش است در دست، مگر کسی گرگ باشد و گرنه گرگ‌ها او را می‌خورند. پسر مسعود! علما و فقهای آن‌ها خائن و فاجرند، آن‌ها بدترین خلق خدایند. همچنین پیروان ایشان و کسانی که نزد ایشان می‌روند و از آن‌ها (فتوی) می‌گیرند، به آنان محبت می‌ورزند و با آنان مجالست و مشورت می‌کنند و آنان که اشرار خلق هستند، آن‌ها را به دوزخ می‌کشانند کر و کور و لالند و باز نخواهند گشت. (بقره/۱۸). و در قیامت کر و کور و لال محشور می‌گردند، جایشان دوزخ است که هرگاه شعله‌ای از آن فرونشیند بر شعله‌هایش می‌افزاییم. (اسراء/۹۷). هرگاه پوست‌هایشان بریان شود، پوست‌هایی. دیگر به‌جایش برویانیم تا عذاب را بچشند. (نساء/۵۶). چون بدوزخ در افتند صدای شعله‌های آتش را بشنوند که بر هم می‌غلطد. (ملک/۷). هرگاه خواهند که از دوزخ به در آیند بدان در افکنده شوند و به آن‌ها گفته می‌شود که عذاب آتش را بچشید. (حج/۲۲). پسر مسعود! آن‌ها ادّعا می‌کنند که بر دین و روش و احکام من هستند و حال آنکه از من بیزارند و من هم از آن‌ها بیزارم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۴

مکارم الأخلاق، ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۳۲۷، فیه: «ونحشرهم… یکماً وصماً» محذوف

آیه إِنَّ الَّذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ [101]

[امّا] کسانی‌که [صالح بودند و] از قبل، وعده‌ی نیک از سوی ما به آن‌ها داده شده از آن دور نگاهداشته می‌شوند.

۱

(انبیاء/ ۱۰۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ أَتَی عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌الزِّبَعْرَی إِلَی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یا محمد (صلی الله علیه و آله) أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عُزَیْراً رَجُلٌ صَالِحٌ وَ أَنَّ عِیسَی (علیه السلام) رَجُلٌ صَالِحٌ وَ أَنَّ مَرْیَمَ (سلام الله علیها) امْرَأَهًٌْ صَالِحَهًٌْ قَالَ بَلَی قَالَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ یُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُمْ فِی النَّارِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أَیِ الْمَوْعِدَهًُْ بِالْجَنَّهًِْ.

پیامبر (وقتی این آیه نازل شد، عبدالله‌بن‌زبعری نزد رسول خدا (آمد و گفت: «ای محمّد (! آیا این‌طور نیست که می‌پنداری که عُزَیر مردی صالح است و عیسی (مردی صالح است و مریم (زنی صالح است»؟ فرمود: «بله همین‌طور است». گفت: «این‌ها به‌جای خدا پرستش می‌شوند؛ پس آن‌ها در آتش هستند». پس خدای تعالی این آیه: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنی را نازل فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۴

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۵۱/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۸۵

۲

(انبیاء/ ۱۰۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیه أَنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ بِکُلِّ شَیْءٍ یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ یَسْأَلُ کُلَّ إِنْسَانٍ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ فَیَقُولُ کُلُّ مَنْ عَبَدَ غَیْرَهُ رَبَّنَا إِنَّا کُنَّا نَعْبُدُهَا لِتُقَرِّبَنَا إِلَیْکَ زُلْفَی قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْملائکهًْ اذْهَبُوا بِهِمْ وَ بِمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ إِلَی النَّارِ مَا خَلَا مَنِ اسْتَثْنَیْتُ فَإِنَّ أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ.

پیامبر (امام باقر (از رسول خدا (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «خداوند در روز قیامت اشیایی را مثل خورشید و ماه و… که به‌جای او در دنیا مورد پرستش قرار گرفته‌اند، جمع می‌آورد. سپس از هر انسانی، درباره‌ی آنچه می‌پرستیده، سؤال می‌کند و او می‌گوید: «پروردگارا! ما آنان را برای نزدیک‌شدن به تو می‌پرستیدیم». سپس خداوند تبارک‌وتعالی به فرشتگان می‌گوید: «آن‌ها را و هرچه را که می‌پرستیدند ببرید و به آتش اندازید، به‌جز کسانی را که استثنا نمودم؛ أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۴

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۷۸/ البرهان/ نورالثقلین

۳

(انبیاء/ ۱۰۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ شِیعَتَنَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ عَلَی مَا فِیهِمْ مِنْ ذُنُوبٍ أَوْ غَیْرِهِ مُبْیَضَّهًًْ وُجُوهُهُمْ مَسْتُورَهًًْ عَوْرَاتُهُمْ آمِنَهًًْ رَوْعَتُهُمْ قَدْ سُهِّلَتْ لَهُمُ الْمَوَارِدُ وَ ذَهَبَتْ عَنْهُمُ الشَّدَائِدُ یَرْکَبُونَ نُوقاً مِنْ یَاقُوتٍ فَلَا یَزَالُونَ یَدُورُونَ خِلَالَ الْجَنَّهًِْ عَلَیْهِمْ شِرَاکٌ مِنْ نُورٍ یَتَلَأْلَأُ تُوضَعُ لَهُمُ الْمَوَائِدُ فَلَا یَزَالُونَ یَطْعَمُونَ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ.

امام صادق (خداوند در روز قیامت شیعیان ما را با وجود گناهان و عیب¬های ایشان، روسفید و درخشان برمی‌انگیزد و عیب¬هایشان را می‌پوشاند و مکان‌های گذر را برایشان آسان می‌سازد و سختی‌ها را از آنان می‌زداید و آنان را سوار بر شترانی از یاقوت می‌کند که افسارهایی از نور دارند و در بهشت با آن به گردش می‌پردازند و برایشان سفره‌هایی چیده می‌شود و پیوسته از آن میل می‌کنند؛ حال آنکه دیگر مردم، مشغول حسابرسی هستند، و آیه: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الحُسْنَی أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ \* لَا یَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، بیانگر همین مطلب می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۸۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۴/ المحاسن، ج۱، ص۱۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(انبیاء/ ۱۰۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ عَلَی الْحَوْضِ تَسْقُونَ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَ تَمْنَعُونَ مَنْ کَرِهْتُمْ وَ أَنْتُمُ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا تَفْزَعُونَ وَ یَحْزَنُ النَّاسُ وَ لَا تَحْزَنُونَ فِیکُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ فِیکُمْ نَزَلَتْ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

پیامبر (ای علی (! تو و شیعیانت بر روی حوض قرار می‌گیرید و هرکه را که بخواهید می‌نوشانید و هرکه را ناپسند بدارید، محروم می‌کنید و شما در روز ترس و اضطراب بزرگ، در زیر سایه‌ی عرش، ایمن خواهید بود و مردم مضطرب و اندوهگین می‌شوند و شما دچار هیچ اضطراب و اندوهی نمی‌شوید. این آیه در مورد شما نازل شده است إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَی أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، «لَا یَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ المَلَائِکَةُ هَذَا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ؛ ای علی (! تو و شیعیانت در موقف مورد درخواست قرار می‌گیرید [و همه برای شفاعت به‌دنبال شما هستند] و در بهشت از نعمت برخوردار می‌گردید…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۵، فیه: «لایسمعون… خالدون» بدل «فیکم نزلت» / بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۷۹/ بحارا لأنوار، ج۶۵، ص۴۵/ الأمالی للصدوق، ص۵۶۱/ بشارهًْ المصطفی، ص۱۸۰/ فرات الکوفی، ص۲۶۸/ فضایل الشیعهًْ، ص۱۵/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۰۰/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(انبیاء/ ۱۰۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - النُّعْمَانِ‌بْنِ‌بَشِیرٍ قَالَ کُنَّا ذَاتَ لَیْلَهًٍْ عِنْدَ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) سِمَاراً إِذْ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاهًُْ فَوَثَبَ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ یَقُولُ لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ثُمَّ کَبَّرَ لِلصَّلَاهًِْ.

امام علی (نعمان‌بن‌بشیر روایت می‌کند که شبی نزد امام علیّ‌بن‌ابی‌طالب (نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم که این آیه را خواند: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الحُسْنَی أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. سپس فرمود: «من از جمله‌ی ایشان هستم». نماز اقامه شد و بلند شد و درحالی‌که با خود آیه: لا یَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ؛ را زمزمه می‌کرد وارد مسجد شد و سپس تکبیر نماز را گفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۲۷/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۸۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۳/ کشف الیقین، ص۳۸۲/ البرهان

۶

(انبیاء/ ۱۰۱)

الصّادق (علیه السلام) - أنّ سِنَانَ بن عَبْد الرَّحْمن مِنْ أهْلِ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی.

امام صادق (سنان‌بن‌عبدالرّحمن از اهل [این] سخن خدای تعالی است: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

رجال العلامهًْ الحلی، ص۸۴

۷

(انبیاء/ ۱۰۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَنْجُو الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنی.

امام علی (امّا آن کسی که لطف حقّ را دریافت کرده باشد، نجات می‌یابد و راه حق را به سر می‌برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

نهج البلاغهًْ، ص۸۸

۸

(انبیاء/ ۱۰۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - نَسَخَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وارِدُها قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ.

امام علی (آیه: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الحُسْنَی أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، آیه: و هیچ‌کس از شما نیست مگر [اینکه] در آن وارد می‌گردد. (مریم/۷۱) را نسخ می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۶

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۰۶

۹

(انبیاء/ ۱۰۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ أُولئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ یَعْنِی الْمَلَائِکَهًَْ وَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (علیه السلام) وَ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی نَاسِخَهًٌْ لِقَوْلِهِ وَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُهَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم (أُوْلَئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ؛ منظور از آن، فرشتگان و عیسی‌بن‌مریم (می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۸

القمی، ج۲، ص۷۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه لا یَسْمَعُونَ حَسیسَها وَ هُمْ فی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ [102]

آن‌ها صدای آتش دوزخ را نمی‌شنوند و در آنچه دلشان بخواهد، جاودانه خواهند بود.

۱

(انبیاء/ ۱۰۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) قوله وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ هِیَ وَ اللَّهِ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ ذُرِّیَّتُهَا (وَ شِیعَتُهَا وَ مَنْ أَوْلَاهُمْ مَعْرُوفاً مِمَّنْ لَیْسَ هُوَ مِنْ شِیعَتِهَا.

پیامبر ( وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ؛ به خدا قسم منظور از افرادی که این آیه فرموده، فاطمه و فرزندان و شیعیان او و افرادی است که به وی خدمتی کرده باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۸

بحارا لأنوار، ج۷، ص۳۳۵/ فرات الکوفی، ص۲۶۹

۲

(انبیاء/ ۱۰۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَقُول دَخَلَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ هِیَ حَزِینَهًٌْ فَقَالَ لَهَا مَا حَزَنَکِ یَا بُنَیَّهًُْ قَالَتْ یَا أَبَهًِْ ذَکَرْتُ الْمَحْشَرَ وَ وُقُوفَ النَّاسِ عُرَاهًًْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فَقَالَ یَا بُنَیَّهًُْ إِنَّهُ لَیَوْمٌ عَظِیمٌ وَ لَکِنْ قَدْ أَخْبَرَنِی جبرئیل عَنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّهُ قَال یَأْتِیکِ إِسْرَافِیلُ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْ نُورٍ فَیَقِفُ عِنْدَ رَأْسِکِ فَیُنَادِیکِ یَا فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) بِنْتَ مُحَمَّدٍ قُومِی إِلَی مَحْشَرِکِ فَتَقُومِینَ آمِنَهًًْ رَوْعَتُکِ مَسْتُورَهًًْ عَوْرَتُکِ فَیُنَاوِلُکِ إِسْرَافِیلُ الْحُلَلَ فَتَلْبَسِینَهَا وَ یَأْتِیکِ رُوفَائِیلُ بِنَجِیبَهًٍْ مِنْ نُورٍ زِمَامُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَیْهَا مِحَفَّهًٌْ مِنْ ذَهَبٍ فَتَرْکَبِینَهَا وَ یَقُودُ رُوفَائِیلُ بِزِمَامِهَا وَ بَیْنَ یَدَیْکِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ بِأَیْدِیهِمْ أَلْوِیَهًُْ التَّسْبِیح فَإِذَا بَلَغْتِ بَابَ الْجَنَّهًِْ تَلَقَّتْکِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ حَوْرَاءَ لَمْ یَتَلَقَّیْنَ أَحَداً قَبْلَکِ وَ لَا یَتَلَقَّیْنَ أَحَداً کَانَ بَعْدَکِ بِأَیْدِیهِمْ حِرَابٌ مِنْ نُورٍ عَلَی نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ جِلَالُهَا مِنَ الذَّهَبِ الْأَصْفَرِ وَ الْیَاقُوتِ أَزِمَّتُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَی کُلِّ نَجِیبٍ نُمْرُقَهًٌْ مِنْ سُنْدُسٍ فَإِذْ {فَإِذَا} دَخَلْتِ الْجَنَّهًَْ تَبَاشَرُ بِکِ أَهْلُهَا وَ وُضِعَ لِشِیعَتِکِ مَوَائِدُ مِنْ جَوْهَرٍ علی عمُدٍ مِنْ نُورٍ فَیَأْکُلُونَ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: روزی پیامبر گرامی اسلام (نزد حضرت زهرا (رفت و آن بانو را محزون یافت. به فاطمه (فرمود: «دختر عزیز من! سبب غم و اندوه تو چیست»؟ فاطمه (گفت: «روز محشر و برهنگی مردم به خاطرم آمد». رسول خدا (فرمود: «آری آن روز روز بسیار بزرگی است. ولی جبرئیل از طرف خداوند رئوف به من خبر داد؛ هنگامی‌که در آن روز زمین شکافته شود، اوّل کسی که از زمین خارج شود من هستم، بعد از من ابراهیم خلیل (بعد از او شوهر تو علیّ‌بن‌ابی‌طالب (آنگاه خداوند مهربان جبرئیل را با هفتادهزار ملک نزد قبر تو خواهد فرستاد، بر قبر تو هفت قبّه‌ی نور نصب خواهد شد، اسرافیل سه حلّه‌ی نور برای تو می‌آورد و نزد سر تو توقّف می‌کند و صدا می‌زند: ای دختر حضرت محمّد (! بیا به صحرای محشر، تو درحالی از قبر بیرون می‌آیی که بدنت پوشیده باشد و از خوف آن روز در امان خواهی بود، اسرافیل آن حلّه‌ها را به تو می‌دهد و تو آن‌ها را می‌پوشی، آنگاه ملکی که او را زوقائیل می‌گویند ناقه‌ای برای تو می‌آورد که مهار آن از مروارید و کجاوه‌ای از طلا بر پشت آن نصب شده باشد. تو بر آن ناقه سوار می‌شوی و زوقائیل درحالی‌که در پیش تو هفتادهزار ملک باشد و علم‌های تسبیح در دست داشته باشند مهار آن را خواهد کشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۸

بحارا لأنوار، ج۸، ص۵۳

۳

(انبیاء/ ۱۰۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِکُمْ تَکُونُوا مَعَ جِیرَانِ اللَّهِ فِی دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَزَارَهُمْ مَلَائِکَتَهُ وَ أَکْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِیسَ نَارٍ أَبَداً وَ صَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَی لُغُوباً وَ نَصَباً ذلِکَ فَضْلُ اللهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیم.

امام علی (پس با کردارهای خود پیشی گیرید تا در خانه‌ی خدا با همسایگان خدا باشید. پیامبران (خود را رفیقان آنان کرده، و فرشتگانش را به زیارتشان برانگیخته، و گوش‌هایشان را حرمت نهاده است تا بانگ آتش را نشنود، و تن‌هایشان را نگاهداشته است، از اینکه رنجی یا سختی‌ای به آن‌ها رسد. این بخشش خداست، به هرکس که خواهد دهد و خدا صاحب بخشش بزرگ است. (جمعه/۴).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۳۸

نهج البلاغه، ص۲۶۸

آیه لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکة هذا یَوْمُکُمُ الَّذی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ [103]

وحشتِ بزرگ، آن‌ها را اندوهگین نمی‌کند و فرشتگان به استقبالشان می‌آیند، [و مى‌گويند] این همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد.

وحشتِ بزرگ، آن‌ها را اندوهگین نمی‌کند

۱ -۱

(انبیاء/ ۱۰۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌شَیْبَهًَْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ أَیْنَ یَکُونُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ شِیعَتُهُ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ شِیعَتُهُ عَلَی کُثْبَانٍ مِنَ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ عَلَی مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ یَحْزَنُ النَّاسُ وَ لَا یَحْزَنُونَ وَ یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا یَفْزَعُونَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ فَالْحَسَنَهًُْ وَ اللَّهِ وَلَایَهًُْ عَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکة هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

امام باقر (عمروبن‌شیبه گوید: به امام باقر (عرض کردم: «جانم به فدایت، دراین‌هنگام، رسول خدا (و امیرالمؤمنین (و شیعیان ایشان کجا قرار دارند»؟ ایشان (فرمود: «رسول خدا (و علی (و شیعیانشان بر روی تپّه‌هایی از مشک ناب، بر روی منبرهایی از نور قرار دارند و دراین‌هنگام مردم اندوهگین و مضطرب می‌گردند، امّا آنان دچار هیچ اندوه و اضطرابی‌نمی‌شوند. سپس این آیه را تلاوت نمود: هرکس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند. (نمل/۸۹). به خدا قسم منظور از حسنه در این آیه، ولایت علی (می‌باشد. سپس ایشان ادامه دادند: لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْملَائِکَةُ هَذَا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۰

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۷۵/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۷۰ و تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۵، «علی منابر… لایحزنون» محذوف/ البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النبی (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِذَا جَمَعَ النَّاسَ یَوْمَ الْقِیَامَهًْ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ حَتَّی تَمُرَّ بِنْتُ حَبِیبِ اللَّهِ إِلَی قَصْرِهَا فَتَمُرُّ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) بِنْتِی عَلَیْهَا رَیْطَتَانِ خَضْرَاوَانِ وَ عِنْدَ حَوْلِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَی بَابِ قَصْرِهَا وَجَدَتِ الْحَسَنَ (علیه السلام) قَائِماً وَ الْحُسَیْنَ (علیه السلام) قَائِماً مَقْطُوعَ الرَّأْسِ فَتَقُولُ لِلْحَسَنِ (علیه السلام) مَنْ هَذَا یَقُولُ هَذَا أَخِی إِنَّ أُمَّهًَْ أَبِیکَ قَتَلُوهُ وَ قَطَعُوا رَأْسَهُ فَیَأْتِیهَا النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یَا بِنْتَ حَبِیبِ اللَّهِ إِنِّی إِنَّمَا أَرَیْتُکَ مَا فَعَلَتْ بِهِ أُمَّهًُْ أَبِیکَ لِأَنِّی ذَخَرْتُ لَکِ عِنْدِی تَعْزِیَهًًْ بِمُصِیبَتِکِ فِیهِ إِنِّی جَعَلْتُ لِتَعْزِیَتِکِ بِمُصِیبَتِکِ أَنِّی لَا أَنْظُرُ فِی مُحَاسَبَهًِْ الْعِبَادِ حَتَّی تَدْخُلِی الْجَنَّهًَْ أَنْتِ وَ ذُرِّیَّتُکِ وَ شِیعَتُکِ وَ مَنْ أَوْلَاکُمْ مَعْرُوفاً مِمَّنْ لَیْسَ هُوَ مِنْ شِیعَتِکِ قَبْلَ أَنْ أَنْظُرَ فِی مُحَاسَبَهًِْ الْعِبَادِ فَتَدْخُلُ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) ابْنَتِی الْجَنَّهًَْ وَ ذُرِّیَّتُهَا وَ شِیعَتُهَا وَ مَنْ أَوْلَاهَا مَعْرُوفاً مِمَّنْ لَیْسَ هُوَ مِنْ شِیعَتِهَا فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ قَالَ هُوَ یَوْمُ الْقِیَامَة.

پیامبر (وقتی‌که خداوند مردم را در روز قیامت یک‌جا جمع کرد… هرگاه روز قیامت شود منادی از طرف آسمان فریاد می‌زند: «ای گروه مردمان! دیده برهم گذارید تا دختر حبیب خدا (به‌طرف منزل خود برود. هنگامی‌که فاطمه (دخترم عبور می‌کند و جامه‌ی سبز می‌پوشد و هفتادهزار حورالعین پیرامون او را می‌گیرند و او را مشایعت می‌کنند وقتی‌که کنار منزلش می‌رسند مشاهده می‌کنند که فرزندش حسن (ایستاده و فرزند دیگرش درحالی‌که سر در بدن ندارد خوابیده است. فاطمه (به حسن (می‌گوید: «این کیست»؟ حسن (می‌گوید: «این برادرم می‌باشد که امّت پدرت او را کشتند و سرش را از بدن جدا کردند». دراین‌هنگام از طرف خداوند ندا می‌رسد: «ای دختر حبیب اللَّه (من امروز کارهای امّت پدرت را که درباره‌ی فرزندت انجام دادند به تو نشان دادم. ای فاطمه (من برای تو در برابر این مصیبت پاداشی قرار داده‌ام و آن این است که به کارها و اعمال مردم نخواهم رسید تا آنگاه که تو وارد بهشت گردی و فرزندانت را هم با شیعیان خود همراه بیاوری، و کسانی که نسبت به شما محبّت کرده‌اند آن‌ها را هم وارد بهشت می‌کنم و بعد به حساب مردم می‌رسم». دراین‌هنگام فاطمه (و فرزندان و شیعیان و کسانی‌که به او محبّت کرده‌اند وارد بهشت می‌شوند و این است معنی آیه‌ی شریفه: لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ یعنی وحشت روز قیامت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۰

بحارا لأنوار، ج۷، ص۳۳۵/ فرات الکوفی، ص۲۶۹

۱ -۳

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَبُوحَمْزَهًَْ الثُّمَالِیُّ عَنْهُ (علیه السلام) عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فِی قَوْلِهِ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ الْآیَاتِ قَالَ فَیُعْطَی نَاقَهًًْ فَیُقَالُ اذْهَبْ فِی الْقِیَامَهًِْ حَیْثُ مَا شِئْتَ فَإِنْ شَاءَ وَقَفَ فِی الْحِسَابِ وَ إِنْ شَاءَ

وَقَفَ عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ وَ إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْجَنَّهًَْ وَ إِنَّ خَازِنَ النَّارِ یَقُولُ یَا هَذَا مَنْ أَنْتَ أَ نَبِیٌّ أَمْ وَصِیٌّ فَیَقُولُ أَنَا مِنْ شِیعَهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أَهْلِ بَیْتِهِ (فَیَقُولُ ذَلِکَ لَکَ.

پیامبر ( ابوحمزه ثمالی از امام باقر (روایت کرده است: از پیامبر (درباره‌ی سخن خداوند: لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ… [نقل شده است] که فرمود: «شتری [به او] عطا می‌شود و

گفته می‌شود: «در قیامت هرجا خواستی برو»؛ پس اگر خواست در [موقف] حساب می‌ایستد و اگر خواست در کنار جهنّم می‌ایستد و اگر خواست وارد بهشت می‌شود. حافظ آتش می‌گوید: «ای مرد! تو کیستی؟ آیا پیامبری یا وصی هستی»؟ می‌گوید: «من از پیروان محمّد و اهل بیت او (هستم». می‌گوید: «پس آن [مقام] برای توست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۰

بحارا لأنوار، ج۳۹، ص۲۲۷/ المناقب، ج۳، ص۲۳

۱ -۴

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) فِیکُمْ نَزَلَتْ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ تُطْلَبُونَ فِی الْمَوْقِفِ وَ أَنْتُمْ فِی الْجِنَانِ تَتَنَعَّمُون.

پیامبر (یا علی (! آیه: لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ، درباره‌ی شما نازل شده است، تو و شیعیان تو در موقف قیامت قرار می‌گیرید و شما در بهشت از نعمت‌های فراوان برخوردار می‌شوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۲

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۰۰

۱ -۵

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ وَ شِیعَتُکَ عَلَی الْحَوْضِ تُسْقُونَ مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَ تَمْنَعُونَ مَنْ کَرِهْتُمْ وَ أَنْتُمُ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ یَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا تَفْزَعُونَ وَ یَحْزَنُ النَّاسُ وَ لَا تَحْزَنُونَ فِیکُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ وَ فِیکُمْ نَزَلَتْ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُون.

پیامبر (ای علی، تو و شیعیانت بر سر حوض کوثر، هرکس را دوست داشته باشید، سیراب می‌کنید و دشمنانتان را باز می‌دارید. شما روز ترس بزرگ (قیامت) در سایه عرش در امانید. مردم می‌هراسند و شما نمی‌هراسید. مردم اندوهگین می‌شوند و شما اندوهناک نمی‌شوید. این آیه درباره‌ی شما نازل شده است: إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنی أُولئِکَ عَنْها مُبْعَدُونَ لایَسْمَعُونَ حَسِیسَها وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ لایَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ المَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۲

فضایل الشیعه، ص۱۷

۱ -۶

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عن عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ‌بْنِ أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِإِخْلَاصٍ فَهُوَ بَرِیءٌ مِنَ الشِّرْکِ وَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا لَا یُشْرِکُ بِاللَّهِ شَیْئاً دَخَلَ الْجَنَّهًَْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ إِنَّ اللهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ شِیعَتِکَ وَ مُحِبِّیکَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَذَا لِشِیعَتِی قَالَ إِی وَ رَبِّی إِنَّهُ لِشِیعَتِکَ وَ إِنَّهُمْ لَیَخْرُجُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مِنْ قُبُورِهِمْ وَ هُمْ یَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) حُجَّهًُْ اللَّهِ فَیُؤْتَوْنَ بِحُلَلٍ خُضْرٍ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ أَکَالِیلَ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ تِیجَانٍ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ نَجَائِبَ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَیَلْبَسُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُلَّهًًْ خَضْرَاءَ وَ یُوضَعُ عَلَی رَأْسِهِ تَاجُ الْمَلِکِ وَ إِکْلِیلُ الْکَرَامَهًِْ ثُمَّ یَرْکَبُونَ النَّجَائِبَ فَتَطِیرُ بِهِمْ إِلَی الْجَنَّهًِْ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکة هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

پیامبر (هرکس از روی اخلاص کلمه توحید بر زبان جاری کند از شرک بیزاری جسته است، و هر آن کس که از دنیا برود و شرک نداشته باشد داخل بهشت می‌شود و بعد این آیه شریفه را قرائت فرمود: خداوند [هرگز] شرک را نمی‌بخشد! و پایین‌تر از آن را برای هرکس [بخواهد و شایسته بداند] می‌بخشد. (نساء/۴۸). اینان شیعیان و دوستان تو هستند. امیر المؤمنین (فرمود: عرض کردم: «ای رسول خدا (! این برای شیعیان من است»، فرمود: «آری به خدایم سوگند، شیعیان تو روز قیامت هنگامی که از قبرها سر بر آورند می‌گویند: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، علی‌بن‌ابی‌طالب حجهًْ اللَّه، در این هنگام جامه‌های سبزی از بهشت و تاج‌هائی با اسب‌ها برای آنان می‌آورند، و آن‌ها جامه‌ها را پوشیده و تاج‌ها را بر سر گذاشته بر اسبها سوار می‌شوند و در بهشت پرواز می‌کنند؛ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکة هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۲

من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۴۱۱

۱ -۷

(انبیاء/ ۱۰۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: فَقَالَ (علیه السلام) … یَا أَبَاخَالِدٍ لَا یُحِبُّنَا عَبْدٌ وَ یَتَوَلَّانَا حَتَّی یُطَهِّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لَا یُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ لَنَا وَ یَکُونَ سِلْماً لَنَا فَإِذَا کَانَ سِلْماً لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِیدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ الْأَکْبَرِ.

امام باقر (ابوخالد کابلی گوید: از امام باقر (در حدیثی نقل شده است که فرمود: «به خدا سوگندای اباخالد! هیچ بنده‌ای ما را دوست نمی‌دارد و از ما پیروی نمی‌کند تا اینکه خداوند قلبش را پاک سازد و خداوند قلب هیچ بنده‌ای را پاک نمی‌سازد تا تسلیم ما باشد و با ما صلح و آشتی کند؛ پس وقتی با ما آشتی نمود، خداوند او را از حساب شدید نجات می‌دهد و او را از وحشت بزرگ قیامت در امان می‌دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۲

الکافی، ج۱، ص۱۹۴

۱ -۸

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ثَلَاثَهًٌْ عَلَی کُثْبَانٍ مِنْ مِسْکٍ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ لَا یَکْتَرِثُونَ لِلْحِسَابِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ مُحْتَسِباً ثُمَّ أَمَّ قَوْماً مُحْتَسِباً وَ رَجُلٌ أَذَّنَ مُحْتَسِباً وَ مَمْلُوکٌ أَدَّی حَقَّ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ حَقَّ مَوَالِیه.

پیامبر (در روز قیامت سه گروهند که بر روی ریگ‌های متراکمی از مشک هستند؛ لا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ و به خاطر حساب به مشقّت نمی‌افتند؛ مردی که برای رضای خدا قرآن بخواند، سپس برای رضای خدا پیشوای گروهی شود و مردی که برای رضای خدا اذان بگوید و [بنده‌ی] مملوکی که حقّ خدای عزّوجلّ و حقّ اربابانش را بپردازد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۴

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۴۹/ نورالثقلین

۱ -۹

(انبیاء/ ۱۰۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.

امام صادق (آن‌کس که در حرم دفن شود خواه از نیکان باشد و خواه از تبهکاران از هول بزرگ محشر ایمن خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۴

الکافی، ج۴، ص۲۵۸ / نورالثقلین

۱ -۱۰

(انبیاء/ ۱۰۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا عَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ تَبُوکَ إِلَی الْمَدِینَهًِْ قَدِمَ عَلَیْهِ عَمْرُوبْنُ‌مَعْدِیکَرِبَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَسْلِمْ یَا عَمْرُو یُؤْمِنْکَ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ فَإِنِّی لَا أَفْزَعُ فَقَالَ یَا عَمْرُو إِنَّهُ لَیْسَ مِمَّا تَحْسِبُ وَ تَظُنُّ إِنَّ النَّاسَ یُصَاحُ بِهِمْ صَیْحَهًٌْ وَاحِدَهًٌْ فَلَا یَبْقَی مَیِّتٌ إِلَّا نُشِرَ وَ لَا حَیٌّ إِلَّا مَاتَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِمْ صَیْحَهًٌْ أُخْرَی فَیُنْشَرُ مَنْ مَاتَ وَ یَصُفُّونَ جَمِیعاً وَ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ وَ تُهَدُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ وَ تَزْفِرُ النِّیرَانُ وَ تَرْمِی بِمِثْلِ الْجِبَالِ شَرَراً فَلَا یَبْقَی ذُو رُوحٍ إِلَّا انْخَلَعَ قَلْبُهُ وَ ذَکَرَ ذَنْبَهُ وَ شُغِلَ بِنَفْسِهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَیْنَ أَنْتَ یَا عَمْرُو مِنْ هَذَا قَالَ أَلَا إِنِّی أَسْمَعُ أَمْراً عَظِیماً فَآمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ آمَنَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ نَاسٌ وَ رَجَعُوا إِلَی قَوْمِهِم.

پیامبر (چون رسول خدا (از تبوک به مدینه بازگشت عمروبن‌معدّی‌کرب (که از بزرگان عرب و دلاوران و شعرای ایشان بود) نزد آن حضرت (آمده و پیغمبر (به او فرمود: «ای عمرو! اسلام اختیار کن تا خدا تو را از بیم و هراس بزرگ ایمن گرداند»، عرض کرد: «ای محمّد (! بیم و هراس بزرگ کدام است؟ من که از چیزی نمی‌ترسم». فرمود: «ای عمرو این‌گونه نیست که تو می‌پنداری و گمان می‌کنی، فریاد و بانگی بر مردم زده شود که هیچ مرده‌ای به‌جای نماند، جز اینکه زنده شود و هیچ زنده‌ای نماند، جز اینکه بمیرد؛ مگر آن‌کس که خدا خواهد، سپس بانگ دیگری بر ایشان زده شود که هرکه مرده است زنده شود، و همگی [در عرصه‌ی محشر] صف کشند، آسمان شکافته شود، و زمین از هم بپاشد، کوه‌ها درهم فرو ریزند، آتش به‌اندازه‌ی کوه‌ها شراره زند، درآن‌هنگام جانداری به‌جای نماند جز اینکه دلش از جا کنده شود، و به یاد گناه خویش افتد، و به خود سرگرم شود مگر آن‌کس که خدا خواهد، پس‌ای عمرو! تو از کجا [معنای این هراس بزرگ را] بدانی»؟ عمرو گفت: «من داستان بزرگی می‌شنوم»، و [با همین سخنان] مسلمان شده به خدا و رسولش ایمان آورد و گروهی از قبیله‌ی او نیز با او ایمان آوردند و به‌سوی قوم خویش بازگشتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۴

الإرشاد، ج۱، ص۱۵۸ / نورالثقلین

و فرشتگان به استقبالشان می‌آیند

۲ -۱

(انبیاء/ ۱۰۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَسَا أَخَاهُ کِسْوَهًَْ شِتَاءٍ أَوْ صَیْفٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْسُوَهُ مِنْ ثِیَابِ الْجَنَّهًِْ وَ أَنْ یُهَوِّنَ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْهِ فِی قَبْرِهِ وَ أَنْ یَلْقَی الملائکهًْ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ بِالْبُشْرَی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الملائکة هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

امام صادق (هرکس در تابستان یا زمستان لباسی به برادرش ببخشد، این حقّی بر گردن خدا می‌گردد تا او را از لباس‌های بهشتی بهره‌مند سازد، و سکرات مرگ را بر او آسان کند و قبرش را برایش وسیع سازد، و آنگاه که از قبرش برمی‌خیزد، فرشتگان را درحالی دیدار کند که به او بشارت می‌دهند، و این بیانگر آیه: وَ تَتَلَقَّاهُمُ المَلَائِکَةُ هَذَا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۴

الکافی، ج۲، ص۲۰۴/ بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۹۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۵، ص۱۱۴/ نورالثقلین/ البرهان

[و می‌گویند] این همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد

۳ -۱

(انبیاء/ ۱۰۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قال: قال (علیه السلام) لَمَّا یُبَایِعه الْحَسَنِیُّ وَ یُبَایِعُهُ سَائِرُ الْعَسْکَرِ الَّذِی مَعَ الْحَسَنِیِّ إِلَّا أَرْبَعِینَ أَلْفاً أَصْحَابُ الْمَصَاحِفِ الْمَعْرُوفُونَ بِالزِّیدِیَّهًِْ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ عَظِیمٌ فَیَخْتَلِطُ الْعَسْکَرَانِ فَیُقْبِلُ الْمَهْدِیُّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عَلَی الطَّائِفَهًِْ الْمُنْحَرِفَهًِْ فَیَعِظُهُمْ وَ یَدْعُوهُمْ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ فَلَا یَزْدَادُونَ إِلَّا طُغْیَاناً وَ کُفْراً فَیَأْمُرُ بِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُونَ جَمِیعاً ثُمَّ یَثُورُ سَرَایَا عَلَی السُّفْیَانِیِّ إِلَی دِمَشْقَ فَیَأْخُذُونَهُ وَ یَذْبَحُونَهُ عَلَی الصَّخْرَهًِْ ثُمَّ یَظْهَرُ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ رَجُلًا أَصْحَابِهِ یَوْمَ کَرْبَلَاءَ فَیَا لَکَ عِنْدَهَا مِنْ کَرَّهًٍْ زَهْرَاءَ (سلام الله علیها) بَیْضَاءَ ثُمَّ یَخْرُجُ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ أمیرالمؤمنین علِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ یُنْصَبُ لَهُ الْقُبَّهًُْ بِالنَّجَفِ وَ یُقَامُ أَرْکَانُهَا رُکْنٌ بِالنَّجَفِ وَ رُکْنٌ بِهَجَرَ وَ رُکْنٌ بِصَنْعَاءَ وَ رُکْنٌ بِأَرْضِ طَیْبَهًَْ ثُمَّ یَخْرُجُ السَّیِّدُ الْأَکْبَرُ مُحَمَّدٌ رسول الله (صلی الله علیه و آله) لَکَأَنِّی أَنْظُرُ یَا مُفَضَّلُ إِلَیْنَا مَعَاشِرَ الْأَئِمَّهًِْ بَیْنَ یَدَیْ رسول الله (صلی الله علیه و آله) نَشْکُو إِلَیْهِ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأُمَّهًِْ بَعْدَهُ وَ مَا نَالَنَا مِنَ التَّکْذِیبِ وَ الرَّدِّ عَلَیْنَا تَبْتَدِئُ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ تَشْکُو مَا نَالَهَا مِنْ أَبِی‌بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ أَخْذِ فَدَکَ مِنْهَا ثُمَّ یَشْکُو إِلَیْهِ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) الْمِحَنَ الْعَظِیمَهًَْ الَّتِی امْتُحِنَ بِهَا بَعْدَه ثُمَّ یَقُومُ الْحَسَنُ (علیه السلام) إِلَی جَدِّهِ ص ثُمَّ یَقُومُ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) مُخَضَّباً بِدَمِهِ هُوَ وَ جَمِیعُ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ فَإِذَا رَآهُ رسول الله (صلی الله علیه و آله) بَکَی وَ بَکَی أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لِبُکَائِهِ وَ تَصْرُخُ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) فَتُزَلْزَلُ الْأَرْضُ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ یَقِفُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ الْحَسَنُ (علیه السلام) عَنْ یَمِینِهِ وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) عَنْ شِمَالِهِ وَ یُقْبِلُ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فَیَضُمُّهُ رسول الله (صلی الله علیه و آله) إِلَی صَدْرِهِ وَ یَقُولُ یَا حُسَیْنُ (علیه السلام) فَدَیْتُکَ قَرَّتْ عَیْنَاکَ وَ عَیْنَایَ فِیکَ وَ عَنْ یَمِینِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) حَمْزَهًُْ أَسَدُ اللَّهِ (رحمة الله علیه) فِی أَرْضِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ جَعْفَرُ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ الطَّیَّارُ (رحمة الله علیه) وَ یَأْتِی مُحَسِّنٌ تَحْمِلُهُ خَدِیجَهًُْ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ (رحمة الله علیه) وَ فَاطِمَهًُْ بِنْتُ أَسَدٍ (رحمة الله علیه) أُمُّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ هُنَّ صَارِخَاتٌ وَ أُمُّهُ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) تَقُولُ هذا یَوْمُکُمُ الَّذِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ الْیَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً قَالَ فَبَکَی الصَّادِقُ (علیه السلام) حَتَّی اخْضَلَّتْ لِحْیَتُهُ بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قَالَ لَا قَرَّتْ عَیْنٌ لَا تَبْکِی عِنْدَ هَذَا الذِّکْرِ قَالَ وَ بَکَی الْمُفَضَّلُ بُکَاءً طَوِیلا.

امام صادق (مفضّل گوید: امام صادق (فرمود: … سید حسنی خود و سپس سایر لشکریانش با وی (امام مهدی (بیعت می‌کنند، مگر چهل‌هزار نفر که قرآن‌ها با خود دارند و معروف به زیدیه می‌باشند، که از بیعت‌کردن امتناع می‌ورزند. آن‌ها می‌گویند این کار چیزی جز یک سحر بزرگ نیست و با این حرف دو لشکر به جان هم می‌افتند، مهدی (به‌طرف طایفه‌ی زیدیّه آمده و سه روز آن‌ها را موعظه می‌نماید و دعوت به آرامش و پذیرش خودش می‌کند، ولی آن‌ها بر سرکشی و کیفر خود می‌افزایند مهدی (هم ناچار دستور قتل آن‌ها را صادر نموده همه را از دم شمشیر می‌گذرانند. سپس مهدی (به اصحاب خود می‌گوید: «قرآن‌های آن‌ها را نگیرید بگذارید تا باعث حسرت آن‌ها گردد؛ همان‌طور که آن را تبدیل کرده و تغییر دادند و مطابق آنچه در آن بود عمل نکردند». مفضّل عرض کرد: «آقا! بعداً مهدی (چه می‌کند»؟ فرمود: «لشکری برای دستگیری سفیانی به دمشق می‌فرستد؛ او را گرفته و روی سنگی سر می‌بُرند. آنگاه حسین (با دوازده‌هزار صدّیق و هفتادودو نفری که در کربلا از یاران او بودند و با وی شهید شدند، آشکار می‌شود. ای خوش آن رجعت نوری، سپس صدّیق‌اکبر امیرالمؤمنین (علیّ‌بن‌ابی‌طالب (ظهور می‌کند و خیمه‌ای که بر چهار پایه استوار باشد در نجف برای وی بر سر پا می‌کنند. یک پایه‌ی آن در نجف و پایه‌ای در حجر اسماعیل (و پایه‌ای در صفا و پایه‌ای در زمین مدینه است. گویا چراغ‌های آن را می‌بینم که مانند انوار مهر و ماه در آسمان و زمین می‌درخشد. در آن‌موقع باطن هرکس آشکار می‌شود، و زنان شیرده از وحشت، بچّه‌های خود را رها می‌کنند. آنگاه آقای بزرگ؛ محمّد رسول خدا (…‌ای مفضّل! گویا می‌بینم که ما ائمه (آن موقع جلوی پیغمبر (جمع شده و به آن حضرت (شکایت می‌کنیم که امّت بعد از وی چه به روز ما آوردند، و می‌گوییم امّت ما را تکذیب کردند… آنگاه فاطمه زهرا (می‌آید و از ظلم اوّلی و دوّمی و غصب فدک ملک خود توسط آن‌ها… سپس امیرالمؤمنین (محنت‌های عظیمی را که بعد از پیغمبر (دید… آنگاه امام حسین (با بدنی آغشته به خون، خود و یارانش که با وی کشته شدند، در جلوی پیغمبر (می‌ایستد. چون پیغمبر او را می‌نگرد زار زار می‌گرید. از گریه‌ی او اهل آسمان و زمین نیز گریه می‌کنند. فاطمه‌ی زهرا (هم ناله‌ی جان‌کاه از دل پر الم برمی‌آورد. از ناله و شیون و گریه و زاری آن حضرت (زمین و اهل زمین متزلزل می‌گردند. سپس امیرالمؤمنین (و امام حسن (در سمت راست پیغمبر (و فاطمه زهرا (در سمت چپ آن حضرت (قرار می‌گیرند. پیغمبر (او را در آغوش می‌گیرد و می‌گوید: «یا حسین (فدایت گردم! دیدگانت روشن باد و دیدگان من هم روشن باشد». سپس حمزه سیّدالشّهداء عموی پیغمبر (در سمت راست آن حضرت (می‌ایستد و در سمت چپ جعفربن‌ابی‌طالب (طیّار () قرار می‌گیرد. ناگاه خدیجه‌ی کبری (و فاطمه دختر اسد (مادر امیرالمؤمنین () محسن (سقط شده‌ی فاطمه زهرا (را به دست گرفته ناله‌کنان به نزد پیغمبر (می‌آیند و مادرش فاطمه (این آیه‌ی قرآن را می‌خواند: روزی که هرکس، آنچه را از کار نیک انجام داده، حاضر می‌بیند و آرزو می‌کند میان او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله‌ی زمانیِ زیادی باشد. (آل عمران/۳۰) ». مفضّل گفت: «در این وقت امام صادق (چنان گریست که محاسن مبارکش از سیلاب اشک‌تر شد»! سپس فرمود: «روشن مباد چشمی که با این گفته نگرید»! مفضّل هم بسیار گریست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۴

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۲۲

آیه یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلینَ [104]

روزی که آسمان را چون طوماری درهم می‌پیچیم، [سپس] همان‌گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را باز می‌گردانیم، این وعده‌ایست بر ما، و به یقین آن را انجام خواهیم داد.

روزی‌که آسمان را چون طوماری درهم می‌پیچیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۱۰۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ قَالَ السِّجِلُّ اسْمُ الْمَلَکِ الَّذِی یَطْوِی الْکُتُبَ وَ مَعْنَی نَطْوِیهَا أَیْ نَفْنِیهَا فَتَتَحَوَّلُ دُخَاناً وَ الْأَرْضُ نِیرَاناً.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاء کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ؛ السِّجِلِّ اسم فرشته‌ای است که نامه‌ها را در هم می‌پیچد و جمع می‌کند. و نَطْوِی‌ها یعنی آن را از بین می‌بریم و سپس آسمان تبدیل به دود و زمین تبدیل به آتش می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۸

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۰۱/ القمی، ج۲، ص۷۷/ نورالثقلین، فیه: «یطویها» بدل «نطویها» / البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۱۰۴)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ فِی الْهَوَاءِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِیلُ عَلَی ثَلَاثِمِائَهًِْ أَلْفِ مَلَکٍ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی مِائَهًِْ أَلْفٍ یُحْصُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ فَإِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَهًِْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ السِّجِلُّ فَانْتَسَخَ ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ.

امام باقر (در آسمان فرشته‌ایست که به او اسماعیل می‌گویند و ناظر کار سیصدهزار فرشته‌ی دیگر است که هرکدام ناظر بر کار صدهزار نفر می‌باشند. آن‌ها آمار کارهای بندگان را می‌گیرند. در ابتدای سال، خداوند فرشته‌ای را نزد آنان می‌فرستد که به او السِّجِلِّ می‌گویند. او از تمامی نوشته‌هایشان نسخه‌برداری می‌کند و منظور از آیه: یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاء کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ نیز همین است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۸

بحارا لأنوار، ج۵، ص۳۲۲/ الزهد، ص۵۴/ البرهان

۱ -۳

(انبیاء/ ۱۰۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَیْحَکَ یَا إِنْسَانُ جِدّاً جِدّاً وَ قُرِّبُوا لِلْحِسَابِ فَرْداً فَرْداً وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا یَسْأَلُهُمْ عَمَّا عَمِلُوا حَرْفاً حَرْفاً وَ جِیءَ بِهِمْ عُرَاهًَْ الْأَبْدَانِ خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ أَمَامَهُمُ الْحِسَابُ وَ مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ یَسْمَعُونَ زَفِیرَهَا وَ یَرَوْنَ سَعِیرَهَا فَلَمْ یَجِدُوا نَاصِراً وَ لَا وَلِیّاً یُجِیرُهُمْ مِنَ الذُّلِّ فَهُمْ یَعْدُونَ سِرَاعاً إِلَی مَوَاقِفِ الْحَشْرِ یُسَاقُونَ سَوْقاً فَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ وَ الْعِبَادُ عَلَی الصِّرَاطِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا یُسْلِمُونَ وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَتَکَلَّمُونَ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ قَدْ خُتِمَ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ اسْتُنْطِقَتْ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ یَا لَهَا مِنْ سَاعَهًٍْ مَا أَشْجَی مَوَاقِعَهَا مِنَ الْقُلُوبِ حِینَ مُیِّزَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ مِنْ مِثْلِ هَذَا فَلْیَهْرَبِ الْهَارِبُونَ إِذَا کَانَتِ الدَّارُ الْآخِرَهًُْ لَهَا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ.

امام علی (وای بر توای انسان سخت شدنی عجیب! نزدیک شوند برای حساب، چه نزدیک‌شدنی! در حالی که فرشتگان صف به صف ایستاده‌اند، امر پروردگار به مردم ابلاغ شود. از کردارشان حرف به حرف بپرسند؛ آن‌ها را برهنه بیاورند؛ دیدگانشان به زیر افکنده، پیش رویشان حساب و از پشت سر، شعله‌جهنّمی که صدایش را می‌شنوند و زبانه‌آن را می‌بینند. پس یاوری و دوستی پیدا نمی‌کنند که آنان را از این ذلت پناه دهد. اینان به سرعت به سوی ایستگاه محشر می‌دوند؛ کشیده می‌شوند، چه کشیدنی! پس آسمان‌ها به طرف راست پیچیده می‌شود، مانند پیچیدن طومار نامه‌ها؛ مردم با دل‌هایی لرزان روی صراط می‌روند و گمان نمی‌کنند که به سلامت بمانند؛ اجازه سخن گفتن به آنان داده نمی‌شود؛ پوزش از آنان پذیرفته نمی‌گردد؛ دهانشان مهر می‌شود؛ دست و پایشان به سخن در می‌آید و از کردارشان می‌گویند. وای از ساعتی که دل‌ها از آن موقعیت اندوهگین شوند! هنگامی که امتیاز دو گروه معلوم شود که کدام گروه روانه بهشت و کدام روانه جهنّم می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۸

بحارا لأنوار، ج۷، ص۹۸/ بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۳۷۳

۱ -۴

(انبیاء/ ۱۰۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مَلَکَانِ یَکْتُبَانِ مَا یَلْفِظُهُ ثُمَ یَرْفَعَانِ ذَلِکَ إِلَی مَلَکَیْنِ فَوْقَهُمَا فَیُثْبِتَانِ مَا کَانَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ وَ یُلْقِیَانِ مَا سِوَی ذَلِکَ.

امام صادق (زراره گوید: از امام صادق (شنیدم که ایشان می‌فرمود: «به همراه هر انسانی دو فرشته هست که هرآنچه را که از دهان خویش خارج می‌کند، می‌نویسند و سپس آن را به دو فرشته‌ای که بالاتر از آنان قرار دارند، تحویل می‌دهند و آنان نیز تمامی نیکی و بدی‌های آن‌ها را ثبت می‌کنند و آنچه را که در قالب نیکی و بدی نمی‌گنجد، کنار می‌گذارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۸

بحارا لأنوار، ج۵، ص۳۲۲/ البرهان

همان‌گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را بازمی‌گردانیم این وعده‌ای است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهیم داد

۲ -۱

(انبیاء/ ۱۰۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَالَ رسول الله (صلی الله علیه و آله) إِنَّکُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاهًًْ عُرَاهًًْ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ یُکْسَی إبراهیم (علیه السلام) أَلَا وَ إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِی یُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أُصَیْحَابِی أُصَیْحَابِی قَالَ فَیُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ یَزَالُوا مُرْتَدِّینَ عَلَی أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ کَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِیسَی (علیه السلام) وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ إِلَی قَوْلِهِ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: روز جزا که فرا می‌رسد، شما درحالی وارد محشر می‌شوید که پابرهنه و بی‌لباس و وامانده‌اید. سپس قرائت کرد؛ کَما بَدَأْنا اوّل خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا، إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ… نخستین کسی که در روز جزا جامه بر اندام او پوشیده می‌شود و از برهنگی رهایی پیدا می‌کند، حضرت ابراهیم (است. و همان زمان، گروهی از اصحاب من به‌سوی اصحاب شِمال، سوق داده می‌شوند و من، «اصحابی اصحابی» می‌گویم، آنگاه خدای تعالی در پاسخ من، می‌فرماید: اینان از کسانی می‌باشند که به مجرّدی‌که رحلت کردید، بلافاصله مرتدّ شده و به روش پیشینیان برگشتند

و از آن‌ها پیروی کردند. و من درآن‌هنگام همان سخنی را به عرض می‌رسانم که بنده‌ی نیکوکار، عیسی‌بن‌مریم (به عرض رسانید: و تا زمانی‌که در میان آن‌ها بودم، مراقب و گواهشان بودم ولی هنگامی‌که مرا از میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آن‌ها بودی و تو بر هرچیز، گواهی! [بااین‌حال]، اگر آن‌ها را مجازات کنی، بندگان تواند. [و قادر به فرار از مجازات تو نیستند] و اگر آنان را ببخشی، توانا و حکیمی! [نه کیفر تو نشانه‌ی بی‌حکمتی است، و نه بخشش تو نشانه‌ی ضعف]! . (مائده/۱۱۸۱۱۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۴۸

بحارالأنوار، ج۲۸، ص۲۲/ بحارا لأنوار، ج۲۸، ص۲۴/ کشف الغمهًْ، ج۱، ص۱۱۰/ العمدهًْ، ص۴۶۷/ بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۲، فیه: «ألاو إنّ اوّل… الی آخر» محذوف و «عزلاّ» بدل «غرلا» / نورالثقلین

۲ -۲

(انبیاء/ ۱۰۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً وَ بِالسَّعَهًِْ ضِیقاً وَ بِالْأَهْلِ غُرْبَهًًْ وَ بِالنُّورِ ظُلْمَهًًْ فَجَاءُوهَا کَمَا فَارَقُوهَا حُفَاهًًْ عُرَاهًًْ قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَی الْحَیَاهًِْ الدَّائِمَهًِْ وَ الدَّارِ الْبَاقِیَهًِْ کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِین.

امام علی (آن جماعت روی زمین را رها کردند و در باطن آن قرار گرفتند، جای وسیع و فراخ را رها نمودند و درجای تنگی منزل نمودند، خانواده‌ی خود را ترک کردند و در غربت آرمیدند. آنان روشنایی را ترک کردند، در تاریکی وارد شدند و در قبرها قرار گرفتند همان‌گونه که از شکم مادر به دنیا آمدند، پابرهنه و عریان وارد گورها شدند، آن‌ها دنیا را ترک گفتند و با اعمال خود به جهان ابدی رهسپار شدند. آن‌ها در آن جهان جاودان می‌باشند خداوند متعال می‌فرماید: کَما بَدَأْنا اوّل خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۰

نهج البلاغهًْ، ص۱۶۶/ نورالثقلین

۲ -۳

(انبیاء/ ۱۰۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ مِن خُطبَهًٍْ لَهُ (علیه السلام) فِی ذَمِّ الدُّنیَا اتَّعِظُوا فِیهَا بِالَّذِینَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّهًًْ حُمِلُوا إِلَی قُبُورِهِمْ فَلَا یُدْعَوْنَ رُکْبَاناً وَ أُنْزِلُوا الْأَجْدَاثَ فَلَا یُدْعَوْنَ ضِیفَاناً وَ جُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّفِیحِ أَجْنَانٌ وَ مِنَ التُّرَابِ أَکْفَانٌ وَ مِنَ الرُّفَاتِ جِیرَانٌ فَهُمْ جِیرَهًٌْ لَا یُجِیبُونَ دَاعِیاً وَ لَا یَمْنَعُونَ ضَیْماً وَ لَا یُبَالُونَ مَنْدَبَهًًْ إِنْ جِیدُوا لَمْ یَفْرَحُوا وَ إِنْ قُحِطُوا لَمْ یَقْنَطُوا جَمِیعٌ وَ هُمْ آحَادٌ وَ جِیرَهًٌْ وَ هُمْ أَبْعَادٌ مُتَدَانُونَ لَا یَتَزَاوَرُونَ وَ قَرِیبُونَ لَا یَتَقَارَبُونَ حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ وَ جُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ لَا یُخْشَی فَجْعُهُمْ وَ لَا یُرْجَی دَفْعُهُمْ اسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْناً وَ بِالسَّعَهًِْ ضِیقاً وَ بِالْأَهْلِ غُرْبَهًًْ وَ بِالنُّورِ ظُلْمَهًًْ فَجَاءُوهَا کَمَا فَارَقُوهَا حُفَاهًًْ عُرَاهًًْ قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَی الْحَیَاهًِْ الدَّائِمَهًِْ وَ الدَّارِ الْبَاقِیَهًِْ کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ.

امام علی (و از خطبه‌های آن حضرت (در نکوهش دنیا است: و پند گیرید از آن‌ها که گفتند: چه‌کسی از ما نیرومندتر است؟ سپس آنان را به گورهایشان سپردند بی‌آنکه سواره‌کارانشان خوانند، و در قبرها فرود آوردند بی‌آنکه همسایگانشان نامند، از سطح زمین، قبرها، و از خاک کفن‌ها، و از استخوان‌های پوسیده‌ی همسایگانی پدید آمدند که هیچ خواننده‌ای را پاسخ نمی‌دهند و هیچ ستمی را باز نمی‌دارند و نه به نوحه‌گری توجّهی دارند. نه از باران خوشحال و نه از قحط‌سالی نومید می‌گردند. گرد هم قرار دارند و تنهایند، همسایه‌ی یکدیگرند امّا از هم دورند، فاصله‌ای با هم ندارند ولی هیچ‌گاه به دیدار یکدیگر نمی‌روند. نزدیکان از هم دورند؛ بردبارانی هستند که کینه‌ها از دل آنان رفته، بی‌خبرانی که حسد در دلشان فرو مرده است. نه از زیان آن‌ها ترسی، و نه به دفاع آن‌ها امیدی وجود دارد. درون زمین را به‌جای سطح آن برای ماندن انتخاب کردند و خانه‌های تنگ و تاریک را به‌جای خانه‌های وسیع برگزیدند. به‌جای زندگی با خویشاوندان، غربت را، و به‌جای نور، ظلمت را برگزیدند، به زمین بازگشتند چونان که در آغاز آن را پابرهنه و عریان ترک گفتند، و با اعمال خود به‌سوی زندگی جاویدان و خانه‌ی همیشگی کوچ کردند، آن‌سان که خدای سبحان فرمود: کَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إِنَّا کُنَّا فاعِلِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۰

نهج البلاغهًْ، ص۱۶۴/ بحارا لأنوار، ج۷۰، ص۹۶/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۷، ص۲۲۶

آیه وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ [105]

در «زبور» بعد از ذکر [تورات] نوشتیم: «بندگان شایسته‌ام وارث [حكومت] زمین خواهند شد».

در «زبور» بعد از ذکر [تورات] نوشتیم

۱ -۱

(انبیاء/ ۱۰۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سِنَان عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ مَا الزَّبُورُ وَ مَا الذِّکْرُ قَالَ الذِّکْرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الزَّبُورُ الَّذِی أُنْزِلَ عَلَی داود (علیه السلام) وَ کُلُّ کِتَابٍ نَزَلَ فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ نَحْنُ هُمْ.

امام صادق (عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق (روایت می‌کند، که از ایشان در مورد آیه: وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ پرسیدم و گفتم که: «منظور از زبور و ذکر در این آیه چیست»؟ ایشان فرمود: «الذِّکْر در نزد خداست، و الزَّبُورِ همان کتابی است که بر داود (نازل شده است و هر کتابی‌که نازل شده است در نزد اهل علم که ما می‌باشیم، موجود می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

الکافی، ج۱، ص۲۲۵/ بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۱۸۴/ بصایرالدرجات، ص۱۳۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(انبیاء/ ۱۰۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ قَالَ الْکُتُبُ کُلُّهَا ذِکْرٌ وَ الزَّبُورُ فِیهِ مَلَاحِمُ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَمْجِیدٌ وَ دُعَاءٌ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ؛ همه‌ی کتاب‌های آسمانی ذکر می‌باشند و منظور از در زبور؛ حماسه‌ها و ستایش و بزرگداشت و دعا می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۷۷/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۳

(انبیاء/ ۱۰۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَعْطَی داود (علیه السلام) وَ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) مَا لَمْ یُعْطَ أَحَداً مِنْ أَنْبِیَاءِ (اللَّهِ مِنَ الْآیَاتِ عَلَّمَهُمَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أَلَانَ لَهُمَا الْحَدِیدَ وَ الصُّفْرَ مِنْ غَیْرِ نَارٍ وَ جُعِلَتِ الْجِبَالُ یُسَبِّحْنَ مَعَ داود (علیه السلام) وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الزَّبُورَ فِیهِ تَوْحِیدٌ وَ تَمْجِیدٌ وَ دُعَاءٌ وَ أَخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (وَ أَخْبَارُ الرَّجْعَهًِْ وَ ذِکْرُ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لِقَوْلِهِ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خدای عزّوجلّ به داود و سلیمان (معجزاتی عطا فرمود که به هیچ‌یک از انبیاء (عطا نفرمود؛ زبان پرندگان را به آن دو آموخت و آهن و مس را بدون آتش برای آن دو نرم کرد و کوه‌ها، تسبیح‌گو با داود (قرار داده شد و زبور را بر او نازل فرمود که در آن توحید، تمجید، دعا و اخبار رسول خدا (امیرالمؤمنین (و ائمّه (و اخبار رجعت و یاد قائم (بود؛ به دلیل این سخن خداوند متعال: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

بحارا لأنوار، ج۱۴، ص۳/ القمی، ج۲، ص۱۲۶/ نورالثقلین، فیه: «لقوله ولقد کتبنا… الی آخر» محذوف

«بندگان شایسته‌ام وارث [حکومت] زمین خواهند شد»

۲ -۱

(انبیاء/ ۱۰۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ قَالَ القائم عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ وَ أَصْحَابُهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور از أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ امام قائم (و یارانش می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳/ القمی، ج۲، ص۷۷/ البرهان/ نورالثقلین

۲ -۲

(انبیاء/ ۱۰۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْوَرْد عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ؛ منظور از آن خاندان محمّد (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۶/ البرهان

۳ -۲

(انبیاء/ ۱۰۵)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ النَّجَّار عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ قَالَ آلُ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) وَ مَنْ تَابَعَهُمْ عَلَی مِنْهَاجِهِمْ وَ الْأَرْضُ أَرْضُ الْجَنَّهًِْ.

امام کاظم (وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ؛ منظور از آن خاندان محمّد (و کسانی که از سیره‌ی آنان پیروی نموده‌اند، می‌باشند و منظور از زمین نیز زمین بهشت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۶/ البرهان

۲ -۴

(انبیاء/ ۱۰۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ وَ قَوْلُهُ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً نَزَلَتْ فِی القَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ و این آیه: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌کند، آن‌چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی‌که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقانند. (نور/۵۵) درباره‌ی حضرت قائم (و یاران او نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۲

القمی، ج۱، ص۱۳

۲ -۵

(انبیاء/ ۱۰۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌صَادِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ الْآیَهًَْ قَالَ نَحْنُ هُمْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ قَالَ هُمْ شِیعَتُنَا.

امام صادق (ابوصادق گفت: «از امام باقر (درباره‌ی این آیه: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ پرسیدم»؟ فرمود: «ما همان خاندانیم». گفتم: «إِنَّ فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ». فرمود: «آن‌ها شیعیان ما هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۵۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۶/ البرهان

۲ -۶

(انبیاء/ ۱۰۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَهْدِیِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فِی آخِرِ الزَّمَانِ.

امام باقر (منظور از عبارت: أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ، یاران مهدی (در آخرالزّمان می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

تأویل الآیات الظاهرهْ، ص۳۲۷/ البرهان/ نورالثقلین

۲ -۷

(انبیاء/ ۱۰۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَبَشَّرَ اللَّهُ نَبِیَّهُ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ أَهْلَ بَیْتِکَ یَمْلِکُونَ الْأَرْضَ وَ یَرْجِعُونَ إِلَی الدُّنْیَا وَ یَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُم.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خداوند بدین وسیله به رسول خود خبر داده که اهل بیتش (مالک زمین می‌شوند و به‌سوی زمین بازمی‌گردند و دشمنان خویش را می‌کشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

القمی، ج۲، ص۲۹۷ / بحارا لأنوار، ج۴۳، ص۲۴۶

۲ -۸

(انبیاء/ ۱۰۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا مَا تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِهِ فَهِیَ الْأُمُورُ الَّتِی أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهَا سَتَکُونُ بَعْدَهُ مِثْلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ الْخَوَارِجِ وَ قَتْلُ عَمَّارٍ جَرَی ذَلِکَ الْمَجْرَی وَ أَخْبَارُ السَّاعَهًِْ وَ الرَّجْعَهًِْ وَ صِفَاتُ الْقِیَامَهًِْ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ.

امام علی (امّا تأویل قرآن بعد از نزولش، اموری است که خدای عزّوجلّ به پیامبرش (خبر داده است که بعد از او واقع می‌شود؛ مثل آنچه از امور «قاسطین» (معاویه و یاران او)، «مارقین» (خوارج نهروان) و «خوارج» خبر داده است و کشته‌شدن عمّار (از همان موارد است و [همین‌طور] اخبار قیامت و رجعت و ویژگی‌های قیامت از تأویل قرآن است؛ مانند سخن خدای تعالی: وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۷۷

۲ -۹

(انبیاء/ ۱۰۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ قِیلَ: أَرْضُ الْجَنَّهًِْ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الْمُطِیعُونَ.

ابن‌عبّاس (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ؛ یعنی سرزمین بهشت به بندگان مطیع خدا به ارث می‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۸۶

آیه إِنَّ فی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدینَ [106]

در این پیام روشنی است برای گروه عبادت‌کنندگان [پروردگار].

۱

(انبیاء/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) الْکَبَائِرُ مُحَرَّمَهًٌْ وَ هِیَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهًِْ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِکَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ السَّرِقَهًُْ وَ أَکْلُ الْمَیْتَهًِْ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَهًٍْ وَ أَکْلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ الْمَیْسِرُ وَ شَهَادَهًُْ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَهًِْ اللَّهِ وَ تَرْکُ مُعَاوَنَهًِْ الْمَظْلُومِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَی الظَّالِمِینَ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ الْکِبْرِ وَ التَّجَبُّرِ وَ الْکَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَهًُْ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَهًُْ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَکْرُوهَهًٌْ کَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارِ عَلَی صَغَائِرِ الذُّنُوبِ ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) إِنَّ فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ.

امام صادق (گناهان بزرگ حرام‌اند، که عبارتند از: شرک‌ورزیدن به خدای تعالی، کشتن جانداری که خداوند آن را حرام کرده، عقوق پدر و مادر، فرار از میدان نبرد، خوردن مال یتیم از راه ستم، رباخواری پس از دانسن حرمت آن، تهمت زدن به زنان پاکدامن و پس از اینها، زنا، لواط، دزدی و خوردن مردار، خون، گوشت خوک و آنچه که برای غیر خدا سربریده شده به جز در موارد ضروری، خوردن مال حرام، کم فروشی در پیمانه و ترازو، قمار بازی، گواهی دروغ، نومیدی از لطف خدا، ایمنی از مکر خدا، نومیدی از رحمت خدا، ترک همکاری با ستم‌دیدگان، اعتماد و تکیه بر ستمگران، سوگند دروغ، خودداری از پرداخت حقوق دیگران بدون تنگدستی، کبرورزی،

زورگویی و دروغ‌گویی، اسراف و بیهوده خرج کردن، خیانت، سبک شماری حج، مبارزه با دوستان خدای متعال، سرگرمیهایی که انسان را از یاد خدای تعالی باز می‌دارد عملی ناپسند است مانند غنا و تار زنی. و پافشاری بر گناهان کوچک. فِی هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۴

بحارا لأنوار، ج۷۶، ص۹

۲

(انبیاء/ ۱۰۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - ضَرَبَ لِلنَّاسِ فِیهِ الْأَمْثَالَ وَ صَرَّفَ فِیهِ الْآیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَعْقِلُونَ أَحَلَّ فِیهِ الْحَلَالَ وَ حَرَّمَ فِیهِ الْحَرَامَ وَ شَرَعَ فِیهِ الدِّینَ لِعِبَادِهِ عُذْراً وَ نُذْراً لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّهًٌْ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ یَکُونَ بَلَاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ فَبَلَّغَ رِسَالَتَهُ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ وَ عَبَدَهُ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ.

امام علی (برای مردم مَثَل‌ها زده و آیاتی را زیرورو کرد شاید که آن‌ها تعقّل کنند، حلال را در آن حلال شمرد و حرام را حرام و دین را در ضمن آن برای بندگانش قانون نهاد و عذر آن‌ها را زائل کرد و آن‌ها را بیم داد تا برای مردم نسبت به خداوند پس از ارسال رسولان حجّتی و بهانه‌ای نباشد و وسیله‌ی بلاغ به مردم خداپرست گردد. او هم تبلیغ رسالت کرد و در راه خدا جهاد نمود و او را پرستید تا مرگش فرا رسید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۶

بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۳۵۲

آیه وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ [107]

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.

۱

(انبیاء/ ۱۰۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أَمَّا قَوْلُهُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ فَإِنَّکَ تَرَی أَهْلَ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَهًِْ لِلْإِیمَانِ وَ مَنْ یَجْرِی مَجْرَاهُمْ مِنَ الْکُفَّارِ مُقِیمِینَ عَلَی کُفْرِهِمْ إِلَی هَذِهِ الْغَایَهًِْ وَ أَنَّهُ لَوْ کَانَ رَحْمَهًًْ عَلَیْهِمْ لَاهْتَدَوْا جَمِیعاً وَ نَجَوْا مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْمُهُ إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَبِیلًا لِإِنْظَارِ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ وَ لِأَنَّ الْأَنْبِیَاءَ (قَبْلَهُ بُعِثُوا بِالتَّصْرِیحِ لَا بِالتَّعْرِیضِ فَکَانَ النبی (صلی الله علیه و آله) فِیهِمْ إِذَا صَدَعَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ أَجَابَهُ قَوْمُهُ سَلَّمُوا وَ سَلَّمَ أَهْلُ دَارِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْخَلِیقَهًِْ وَ إِنْ خَالَفُوهُ هَلَکُوا وَ هَلَکَ أَهْلُ دَارِهِمْ بِالْآفَهًِْ الَّتِی کَانَتْ نَبِیُّهُمْ (یَتَوَعَّدُهُمْ بِهَا وَ یُخَوِّفُهُمْ حُلُولَهَا وَ نُزُولُهَا بِسَاحَتِهِمْ مِنْ خَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ زَجْرٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ زَلْزَلَهًٍْ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ الَّتِی هَلَکَتْ بِهَا الْأُمَمُ الْخَالِیَهًُْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ مِنْ نَبِیِّنَا (وَ مِنَ الْحُجَجِ فِی الْأَرْضِ الصَّبْرَ عَلَی مَا لَمْ یُطِقْ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (الصَّبْرُ عَلَی مِثْلِهِ.

امام علی ( در خبر زندیقی که ادّعای تناقض در قرآن داشت… امیرالمؤمنین (فرمود: «امّا سخن خدا به پیامبرش (: وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ، پس تو اهل ملّت‌های مخالف ایمان و کافرانی را که جاری مجرای آن‌ها هستند می‌بینی که تا این زمان بر کفرشان اقامت دارند و اگر پیامبر (رحمت بر آن‌ها بود، همگی هدایت می‌شدند و از عذاب جهنّم نجات می‌یافتند. مقصود خدای تبارک‌وتعالی اینست که پیامبر (را راهی برای فرصت‌دادن به اهل این دیار قرار داده است؛ به خاطر آنکه پیامبران، قبل از او برای صریح و آشکارا سخن‌گفتن مبعوث شده‌اند و نه برای سخن‌گفتن به کنایه. پیامبر (که در بین قومش بود وقتی امر خدا را آشکار می‌کرد و قومش اجابت می‌کردند، سالم می‌ماندند و سایر خلق از اهل دیارشان سالم می‌ماند و اگر با او مخالفت می‌کردند، هلاک می‌شدند و اهل دیارشان با آفتی چون فروبردن [در زمین]، یا کوبیدن، یا صیحه‌ی عظیم، یا باد، یا زلزله و یا غیر آن از انواع عذاب که پیامبرشان به‌وسیله‌ی آن تهدیدشان می‌کرد و آن‌ها را از فرودآمدن و نزول آن به ساحتشان می‌ترساند. هلاک می‌شدند و امّت‌های گذشته به‌وسیله‌ی آن [عذاب‌ها] هلاک شدند و خداوند صبر پیامبر ما و حجّت‌های روی زمین را بر آنچه انبیای قبل از آن‌ها، توان صبر بر مثل آن را نداشتند می‌دانست؛ [به‌همین‌خاطر پیامبر ما (را به کنایه برانگیخت نه به تصریح].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۶

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۰۵/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۶/ نورالثقلین

۲

(انبیاء/ ۱۰۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ وَ رَوَی: انَّ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ لجبرائیل لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیه هَلْ أَصَابَکَ مِنْ هَذِهِ الرحمه شَیْءُ؟ قالَ نَعَمْ أَنِّی کُنْتُ اخشی عَاقَبَهُ الامر فامنت بِکَ لِمَا اثْنَیْ اللَّهُ عَلَیَّ بِقَوْلِهِ ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِینٍ وَ قَدْ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَهًٌْ مُهْدَاهًٌْ.

پیامبر (وقتی این آیه نازل شد، پیامبر (به جبرئیل فرمود: «آیا از این رحمت چیزی به تو رسیده است»؟ گفت: «بله. من از عاقبت امرم می‌ترسیدم و زمانی‌که خداوند مرا با [این] سخنش: صاحب قدرت است و نزد [خداوندِ] صاحب عرش، مقام والایی دارد! . (تکویر/۲۰) ستود، به‌وسیله‌ی تو امنیّت پیدا کردم». و پیامبر (فرموده است: «من رحمت هدیه شده [از طرف خدا] هستم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۶

نورالثقلین

۳

(انبیاء/ ۱۰۷)

الصّادق (علیه السلام) - لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَحْمَهًًْ لِلْعالَمِینَ وَ یَبْعَثُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نَقِمَهًْ.

امام صادق (رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ؛ حضرت قائم (را برای انتقام‌گرفتن برخواهد انگیخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

مختصرالبصایر، ۴۹۶

۴

(انبیاء/ ۱۰۷)

الکاظم (علیه السلام) - بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَحْمَهًًْ لِلْعالَمِینَ فِی سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْرا.

امام کاظم (خداوند متعال محمّد (را که رحمت برای همه‌ی جهانیان است، در بیست و هفتم رجب به پیامبری مبعوث فرمود. هرکس این روز را روزه بگیرد، خداوند برایش پاداش روزه‌ی شصت ماه را می‌نویسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

الکافی، ج۴، ص۱۴۹ / نورالثقلین

۵

(انبیاء/ ۱۰۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا تَمَنَّی أَحَدُکُمُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَلْیَتَمَنَّهُ فِی عَافِیَهًٍْ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَحْمَهًًْ وَ یَبْعَثُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نَقِمَهًًْ.

امام صادق (هرگاه کسی از شما آرزوی دیدار حضرت قائم (را کند باید آرزو کند که این دیدار در تندرستی و عافیت باشد، زیرا خداوند، محمّد (را به مهر و مهربانی مبعوث فرمود و حضرت قائم (را برای انتقام‌گرفتن برخواهد انگیخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

الکافی، ج۸، ص۲۳۳

آیه قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [108]

بگو: «تنها چیزی که به من وحی می‌شود این است که معبود شما خدای یگانه است، آیا تسلیم [حق] می‌شوید [و بت‌ها را كنار مى‌گذاريد]»؟!

۱

(انبیاء/ ۱۰۸)

الصّادق (علیه السلام) - قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الْوَصِیَّهًُْ لِعَلِیٍ بَعْدِی.

امام صادق (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛ آیا شما تسلیم می‌شوید نسبت به وصیّتی که بعد از خود نمودم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

المناقب، ج۴، ص۴۸/ نورالثقلین

آیه فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَلی سَواءٍ وَ إِنْ أَدْرِی أَ قَرِیبٌ أَمْ بَعِیدٌ ما تُوعَدُونَ [109]

اگر [باز] روی‌گردان شوند، بگو: «من به همه‌ی شما یکسان هشدار می‌دهم و [هرچند] نمی‌دانم این وعده‌ی [عذاب] که به شما داده می‌شود نزدیک است یا دور!

آیه إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ یَعْلَمُ ما تَکْتُمُونَ [110]

او سخنان آشکار را می‌داند، و آنچه را کتمان می‌کنید [نيز] می‌داند [و چيزى بر او پوشيده نيست].

آیه وَ إِنْ أَدْری لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حینٍ [111]

و من نمی‌دانم شاید این آزمایشی برای شماست و مایه‌ی بهره‌گیری تا مدّتی [معيّن]».

۱

(انبیاء/ ۱۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیَّ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ أُمَّتَهُ یَفْتَرِقُونَ عَلَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَهًًْ ثَلَاثَ عَشْرَهًَْ فِرْقَهًًْ تَدَّعِی مَحَبَّتَنَا وَ مَوَدَّتَنَا کُلُّهُمْ هَالِکَهًٌْ إِلَّا فِرْقَهًٌْ وَاحِدَهًٌْ وَ إِنِّی لَعَلَی بَیِّنَهًٍْ مِنْ رَبِّی وَ إِنِّی عَالِمٌ بِمَا یَصِیرُ الْقَوْمُ إِلَیْهِ وَ لَهُمْ مُدَّهًٌْ وَ أَجَلٌ مَعْدُودٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ وَ قَدْ صَبَرَ عَلَیْهِمُ الْقَلِیلَ لِمَا هُوَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَ قَدَرِهِ الْمَحْتُومِ فِیهِم.

امام علی (و پیامبر (مرا آگاه کرد که امّت ایشان به هفتاد و سه فرقه متفرّق می‌شوند، سیزده فرقه از آن‌ها ادّعای دوستی و محبّت ما را دارند ولی همه‌ی آن‌ها جز یک فرقه، هلاک خواهند شد. من همانا از جانب پروردگارم، بر برهان و دلیل هستم و به سرنوشتی که این مردم خواهند داشت، آگاهم. این مردم مدّت زمان معدودی دارند؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّکُمْ وَ مَتَاعٌ إِلَی حِینٍ؛ من اندکی را بر آن‌ها صبر کردم؛ به خاطر آنچه که امر خداوند رسا و تقدیر او در میان آن‌ها حتمی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

بحارا لأنوار، ج۳۰، ص۷۵/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۳۱۱

۲

(انبیاء/ ۱۱۱)

الحسن (علیه السلام) - مَا جَرَی بَینَهُ (علیه السلام) وَ بَینَ مُعَاوِیَهًَْ وَ أَصحَابِهِ: فَتَکَلَّمَ أَبُومُحَمَّدٍ الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ یَا مُغِیرَهًَْ‌بْنَ‌شُعْبَهًَْ فَإِنَّکَ لِلَّهِ عَدُوٌّ وَ لِکِتَابِهِ نَابِذٌ وَ لِنَبِیِّهِ مُکَذِّبٌ وَ أَنْتَ الزَّانِی وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الرَّجْموَ قَوْلُکَ فِی شَأْنِ الْإِمَارَهًِْ وَ قَوْلُ أَصْحَابِکَ فِی الْمُلْکِ الَّذِی مَلَکْتُمُوهُ فَقَدْ مَلِکَ فِرْعَوْنُ مِصْرَ أَرْبَعَمِائَهًِْ سَنَهًٍْ وَ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونُ (علیه السلام) نَبِیَّانِ مُرْسَلَانِ یَلْقَیَانِ مَا یَلْقَیَانِ وَ هُوَ مُلْکُ اللَّهِ یُعْطِیهِ الْبَرَّ وَ الْفَاجِرَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ وَ قَالَ وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِی‌ها فَفَسَقُوا فِی‌ها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیرا.

امام حسن (از عمروبن‌عاص روایت است: در آنچه بین امام حسن (و معاویه و یارانش گذشت، چنین آمده است: … امام حسن (فرمود: «امّا توای مغیرهًْ‌بن‌شعبه! حقّاً که تو دشمن خدایی، تویی که تکذیب‌کننده‌ی قرآنی، تویی که رسول خدا (را تکذیب می‌کنی، تویی که زناکاری امّا جواب سخن تو درباره‌ی امارت و قول یارانت درباره‌ی مقام سلطنتی که به‌دست آورده‌اید این است که؛ فرعون مدّت چهارصد سال سلطنت کرد و موسی و هارون (دو پیغمبر بودند که وی را [به راه حق دعوت می‌کردند] و چه صدماتی که از فرعون کشیدند. مقام خلافت یک مقامی است که خدا به افراد نیکوکار و تبهکار عطا می‌نماید. لذا قرآن مجید می‌فرماید: «من نمی‌دانم، چه‌بسا این مقامی که تا یک مدّت معلومی به شما داده شده موجب آزمایش شما باشد. و نیز می‌فرماید: ما هرگاه تصمیم بگیریم اهل قریه‌ای را نابود کنیم دستور می‌دهیم تا تبهکاران آن قریه به فسق و فجور بپردازند آنگاه سخن ما ثابت می‌شود و آنان را به نحو مخصوصی نابود می‌کنیم. (اسراء/۱۶).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۵۸

بحارا لأنوار، ج۴۴، ص۸۴/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۷۸

۳

(انبیاء/ ۱۱۱)

الحسن (علیه السلام) - رُوِیَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِیَهًُْ بِالْکُوفَهًِْ قِیلَ لَهُ إِنَّ الْحَسَنَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ مُرْتَفِعٌ فِی أَنْفُسِ النَّاسِ فَلَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ یَقُومَ دُونَ مَقَامِکَ عَلَی الْمِنْبَرِ فَتُدْرِکَهُ الْحَدَاثَهًُْ وَ الْعِیُّ فَیَسْقُطَ مِنْ أَنْفُسِ النَّاسِ وَ أَعْیُنِهِمْ فَأَبَی عَلَیْهِمْ وَ أَبَوْا عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَأْمُرَهُ بِذَلِکَ فَأَمَرَهُ فَقَامَ دُونَ مَقَامِهِ فِی الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَیُّهَا النَّاسُ فَإِنَّکُمْ لَوْ طَلَبْتُمْ مَا بَیْنَ کَذَا وَ کَذَا لِتَجِدُوا رَجُلًا جَدُّهُ نَبِیٌّ لَمْ تَجِدُوا غَیْرِی وَ غَیْرَ أَخِی وَ إِنَّا أَعْطَیْنَا صَفْقَتَنَا هَذِهِ الطَّاغِیَهًَْ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَعْلَی الْمِنْبَرِ إِلَی مُعَاوِیَهًَْ وَ هُوَ فِی مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْمِنْبَرِ وَ رَأَیْنَا حَقْنَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ أَفْضَلَ مِنْ إِهْرَاقِهَا وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی مُعَاوِیَهًَْ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَهًُْ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ هَذَا؟ فَقَالَ مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل.

امام حسن (هنگامی‌که معاویه وارد کوفه شد به وی گفتند: «حسن‌بن‌علی (نزد مردم مقام رفیعی دارد. به وی بگو: بر فراز منبر آید و پایین‌تر از تو بنشیند و سخنرانی کند، چون زبان وی لکنت دارد از نظر مردم خواهد افتاد». معاویه این پیشنهاد را نپذیرفت ولی مردم به او اصرار کردند تا این عمل را انجام دهد. معاویه این مطلب را به امام حسن (گفت و آن بزرگوار پس از اینکه پایین‌تر از معاویه نشست و حمد و ثنای خدای را به‌جای آورد، فرمود: اگر شما [بین مشرق و مغرب جستجو نمایید] تا مردی را به دست آورید که جدّش پیغمبر (باشد غیر از من و برادرم را نخواهید یافت، ما حقّ قطعی خویشتن را به این مرد قلدر و سرکش و به معاویه اشاره کرد واگذار نموده‌ایم که مقام و منبر پیغمبر خدا (را تصاحب کرده است. ما حفظ خون‌های مسلمین را از ریختن آن‌ها بهتر می‌دانیم، گرچه می‌دانم که مقام خلافت باعث آزمایش شما و به معاویه اشاره کرد خواهد شد. معاویه گفت: «این سخن را به چه منظوری گفتی»!؟ فرمود: «به همان منظوری که خدا فرموده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۰

الإحتجاج، ج۲، ص۲۸۴ / نورالثقلین

۴

(انبیاء/ ۱۱۱)

الحسن (علیه السلام) - عَنِ الشَّعْبِیِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْحَسَنَ‌بْنَ‌علی (علیه السلام) حِینَ صَالَحَ مُعَاوِیَهًَْ بِالنُّخَیْلَهًِْ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَهًُْ قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّکَ تَرَکْتَ هَذَا الْأَمْرَ وَ سَلَّمْتَهُ إِلَیَّ فَقَامَ الْحَسَنُ (علیه السلام) فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَکْیَسَ الْکَیْسِ التُّقَی وَ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ وَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی أَخْتَلِفُ فِیهِ أَنَا وَ مُعَاوِیَهًُْ إِمَّا أَنْ یَکُونَ حَقَّ امْرِئٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنِّی وَ إِمَّا أَنْ یَکُونَ حَقّاً هُوَ لِی فَقَدْ تَرَکْتُهُ إِرَادَهًًْ لِصَلَاحِ الْأُمَّهًِْ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ.

امام حسن (از شعبی روایت است: موقعی که امام حسن (در نخیله با معاویه صلح نمود من نزد آن حضرت (رفتم. معاویه به امام حسن (گفت: «برخیز و به مردم بگو؛ من از مقام خلافت دست برداشتم و آن را به معاویه تسلیم نمودم». امام حسن (برخاست و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را به‌جا آورد فرمود: «زیرک‌ترین مردم کسی است که تقوا داشته باشد، و احمق‌ترین افراد شخصی است که تبهکار باشد این مقام خلافت که من و معاویه درباره‌ی آن اختلاف داریم اگر حقّ وی باشد، او از من احقّ به آن است. و اگر حقّ من باشد من آن را به منظور صلاح امّت و نریختن خون امّت واگذار نمودم. وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۰

بحارا لأنوار، ج۴۴، ص۶۲/ نورالثقلین

۵

(انبیاء/ ۱۱۱)

الکاظم (علیه السلام) - قَالَ (علیه السلام) رَأَیْتُ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) لَیْلَهًَْ الْأَرْبِعَاءِ فِی النَّوْمِ فَقَالَ لِی یَا مُوسَی أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَقُلْتُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَکَرَّرَ عَلَیَّ ذَلِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِین.

امام کاظم (شب چهارشنبه در خواب پیغمبر اکرم (را دیدم فرمود: «موسی (تو را از روی ستم زندانی کرده‌اند». عرض کردم: «آری یا رسول‌اللَّه (! مظلوم زندانی شده‌ام. [سه مرتبه تکرار فرمود] بعد این آیه را خواند: وَ إِنْ أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلی حِین».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۰

عیون أخبارالرضا، ج۱، ص۷۵ / نورالثقلین

آیه قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ [112]

[و پيامبر] گفت: «پروردگارا! به‌حق داوری فرما [و اين طغيان‌گران را كيفر ده]. و پروردگار ما [خداوند] رحمان است که در برابر نسبت‌های ناروای شما، از او استمداد می‌طلبم».

۱

(انبیاء/ ۱۱۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ قَالَ مَعْنَاهُ لَا تَدَعِ الْکُفَّارَ وَ الْحَقُّ الِانْتِقَامُ مِنَ الظَّالِمِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالحَقِّ؛ معنی آن این است که کفّار را رها نکن و حق این است که از ستمگران انتقام بگیری.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۰

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۳